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Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të
pjesshme për shkallën e magjistraturës

ABSTRAKT
Gjendja e krijuar nga ndërtimet e objekteve të ndryshme pa ndonjë plan dhe pa ndonjë
rregull të planifikimit që kanë ndodhur në tërë territorin e Kosovës pas luftës së fundit dhe
sidomos ndërtimet e fokusuara në qytete dhe përgjatë rrugëve magjistrale, më shtyri që të
mirrem me shqyrtimin e një zone ndërtimi në Komunën e Kaçanikut, përkatësishtë zonën e
parë urbane.
Edhe pse kjo zonë e ka një plan rregullativ që nga viti 2012, ky plan nuk është marrë
parasysh dhe ka qenë pothuajse i pa-zbatueshëm deri në ditët e sotme.
Mosmundësia e zbatimit të këtij plani kryesisht është nga shkaku se ky plan është bërë
trembëdhjetë vite pas luftës së fundit, ku pothuajse e tërë zona ka qenë me objekte të reja, të
ndërtuara me leje ndërtimore por pa ndonjë rregull të caktuar të planifikimit dhe të gjitha
këto objekete të ndërtuara nëpër prona private.
Punimi i kësaj teme do të ketë për qëllim ofrimin e zgjidhjes më të mirë të mundshme për
këtë zonë ku përveq zgjidhjes funksionale dhe estetike të ofroj edhe mundësi për
zbatueshmëri. Ky punim diplome do të punohet për blloqet më problematike të zones së
parë urbane të qytetit, e cila as me Planin Rregullativ në fuqi nuk kanë mundur të
rregullohen.
Arkitektura e qëndrueshme kërkon të minimizojë ndikimin negativ mjedisor përmes përdorimit
të materialeve të riciklueshme, shfrytëzimit të energjisë diellore përmes paneleve solare,
aplikimit të çative të gjelbërta të cilat ndikojnë në ruajte të energjisë dhe zvogëlojnë sasinë e
CO2 në ajër.

Hulumtimi është bazuar në disa metoda të punës si: metoda e krahasimit, metoda e
hulumtimit/analiza, metoda e aplikimeve teknologjike/ kompjuterit, metoda e matjes,
metoda e vrojtimit. Këto metoda kanë ndihmuar për sigurimin e informatave dhe arritjen e
zgjidhjes përfundimtare, ndërsa instrument i hulumtimit është intervista me qytetarë të
ndryshëm, si dhe analiza dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve.

Fjaltë kyçe: Plani rregullativ, zona e ndërtimit, arkitektura e qëndrueshme

ABSTRACT
The situation created by the construction of various facilities without any plan and without
any urban rule that has taken place throughout the entire territory of Kosovo after the last
war and especially the construction focused on cities and along the main roads, pushed me
to deal with the examination of a construction zone in the Municipality of Kaçanik /
Kačanik, namely the first urban area.
Although this area has a regulatory plan since 2012, this plan has not been taken into
account and has been almost unimplemented to date.
The inability to implement this plan is mainly due to the fact that this plan was made
thirteen years after the last war, where almost the whole area was with new buildings built
with construction permits but without a certain urban order and all these constructed
objects in private property.
The work on this topic will be aimed at providing the best possible solution for this area,
which, apart from the functional and aesthetic solution, will also provide opportunities for
implementation. This diploma work will be worked on the most problematic blocks of the
city's first urban area, which even the Regulatory Plan in force could not be regulated.
Sustainable architecture seeks to minimize the negative environmental impact through the
use of recyclable materials, the use of solar energy through solar panels, the application of
green roofs that affect energy conservation and reduce the amount of CO2 in the air.
The research is based on several methods of work such as: comparison method, research /
analysis method, technological / computer application method, metering method,
observation method. These methods have helped to provide information and reach a final
solution, while the research tool is interviews with different citizens, as well as analysis
and consideration of citizens' requests.

Key words: Regulatory plan, construction area, sustainable architecture
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1. HYRJE
Zhvillimi i hovshëm në rindërtimin e objekteve por edhe në ndërtimin e objekteve të reja
në periudhën e pasluftës, përveç rinovimit të hapësirave urgjente për banim, si reaksion i
domosdoshëm, karakterizohet me shtrirje joracionale të objekteve, kundrejt shfrytëzimit të
tokës. Planet zhvillimore, ofrojnë mundësi për një ekuilibrim të duhur për zhvillim cilësor
dhe shfrytëzim racional të tokës, ndërsa Planet Rregullative detajojnë në masë të duhur
regullimin e hapësirës dhe shfrytëzimin e saj sipas destinimit të planifikuar në PZHU.

Mungesa e këtij plani rregullues, vështirëson implementimin e projekteve të mundshme-të
ndryshme kapitale në infrastrukturë. Mbi të gjitha, në këto rrethana krijohet një identitet
ndërtimor i ç’rregullt i zonës, i cili kërcënohet deri në shkatërrim vlera e trashëgimisë
kulturore në zonë, dhe paraqiten mangësi e sfida të tjera për zhvillim normal dhe të
qëndrueshëm të kësaj zone urbane.
Komuna e Kaçanikut në dhjetor të vitit 2012 e ka aprovuar Planin Rregullativ për zonën e
parë të qytetit dhe një pjese të zonës së dytë, për të cilin mund të themi se ka qenë fare i
pazbatueshëm. Qëllimi i hartimit të këtij plani ka qenë ofrimi i zgjidhjeve të favorshme për
ndërtim ku edhe decidivisht thuhet se:
“Roli ynë në hartimin e këitj plani, është që të zgjidhim një herë e mirë problemin e kësaj
zone urbane, duke luajtur rolin kryesor në marrëdhëniet ndërmjet investimit privat dhe
planifikimit shtetëror.”1
Sipërfaqja e Planit Rregullues Urban është 38.67 ha, kufijtë dhe sipërfaqja e përfshirë në
plan është paraqitur në mënyrë grafikë tek “figura 3”.
Shfrytëzimi i tokës sipas pronësisë, sipas informatave të marra në Drejtorinë e Urbanizmit,
Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit shihet se pjesa më e madhe e zonës, është nën
pronësinë publike 24.88ha, kurse pjesa tjetër është me pronësi private 13.79ha.

1

PRRU- Plani Rregullativ për zonën e parë dhe një pjese të zonës së dytë, Komuna Kaçanik
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Komuna e Kaçanikut momentalisht ka këto dokumente të planifikimit hapësinor në fuqi:
 Planin Zhvillimor Komunal
 Planin Zhvillimor Urban
 Planin Rregullativ për zonën e parë të qytetit dhe një pjesë të zonës së dytë
 Planin Rregullativ për “Livadhet e Shtrazës”
 Harta zonale (në proces të hartimit)
Sipas ligjit për planifikim hapësinor, në fuqi, më nr. 04/L-174, neni 5 nivelet e planifikimit
dhe dokumentet e planifikimit hapësinor janë:
1. Planifikimi i nivelit qëndror për tërë teritorin e Kosovës përmes planifikimit hapësinor,
siç janë:
 Plani Hapësinor i Kosovës
 Harta Zonale e Kosovës
 Planet Hapësinore për Zona të Veqanta
2. Planifikimi i nivelit lokal për tërë territorin e komunave përmes dokumenteve të
planifikimit hapësinor, siç janë:
 Plani Zhvillimor Komunal
 Harta Zonale e Komunës
 Planet rregulluese të hollësishme
Pra, meqenëse sipas ligjit për planifikim hapësinor në fuqi, komuna është e obliguar që të
ketë dokumentin e planifikimit - Hartën Zonale, këtë dokument komuna e Kaçanikut e ka
në proces dhe është duke u hartuar. Plani Zhvillimor Komunal dhe dokumentet e tjera të
planifikimit hapësinor do të mbeten në fuqi, sipas ligjit 04L/174, deri në përfundimin e
hartave zonale të komunës së Kaçanikut dhe aprovimin e tyre në Kuvendin Komunal.
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2.

HISTORIKU I QYTETIT TË KAÇANIKUT DHE KUSHTET
E PLANIFIKIMIT

2.1.1 Pozita gjeografike
Kaçanikut përfshin pjesën juglindore të Kosovës me sipërfaqe prej 211.13 km²,
përkatësisht 1.94% të sipërfaqes së përgjithshme të Kosovës (10,887 km²). Kaçaniku
përbëhet prej 31 vendbanimeve, 1 me karakter urban dhe 30 rurale, ndërsa kufizohet me
komunat e Vitisë, Ferizajit, Shtërpcës dhe në jug me Hani Elezit dhe IRJ të Maqedonisë. 2

Figura 1. Pozita gjeografike e qytetit të Kaçanikut (Punuar nga Jehona Dervishi)
2

PZHK – Plani zhvillimor komunal
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Nëpër Kaçanik kalojnë dy lumenj, lumi Lepenc dhe Nerodime, që me bashkimin e tyre në
të dal nga qyteti, kalojnë tok grykën piktoreske të Kaçanikut me tërësi të veçanta mezoreliefë të Kosovës, nga buzët e të cilëve ngrihen malet e rrëpishme që u përkasin masiveve
të Sharrit dhe Rodopet për tu shkarkuar në detin Egje.
Kaçaniku kryesisht është vend industrial, mirëpo ekzistojnë kushte të volitshme për
zhvillimin e blegtorisë, bletarisë, pemëtarisë, zejtarisë e në veçanti kushte të mira për
zhvillimin e turizmit dimëror-sportiv, veror, malor dhe transit. Dallohet me kushte të
volitshme topografike dhe klimatike.

Foto. 1. Bashkimi i dy lumenjëve (foto web3)

Foto. 2. Hekurudha (foto web4)

Nëpër Kaçanik kalojnë magjistralja dhe autostrada Prishtinë – Shkup dhe hekurudha Fushë
Kosovë – Selanik, ndërsa fakti tjetër se komuna e ka edhe vendkalimin kufitar në
Glloboçicë e bënë Kaçanikun vend të rëndësishëm dhe strategjik në rrafshin ekonomik,
turistik, të bashkëpunimit ndërkufitar etj. Në vitin 1873 u ndërtua hekurudha që kalonte
përmes qytetit të Kaçanikut. Këtu kalonte vija ndërkombëtare hekurudhore Athinë-ShkupPrishtinë-Beograd-Zagreb-Mynhen. Deceniet e fundit komunikacioni hekurudhor ka ngec
për shkak të konflikteve dhe është humb kjo vijë e rëndësishme. Kushtet natyrore
përkatësisht lugina e lumit Lepenc ka ndikuar që kjo komunë të ketë lidhje të mira që e
avancojnë pozitën e saj gjeografike.
3
4

https://www.tripadvisor.com/Tourism-g8629333-Kacanik-Vacations.html
http://www.albanianphotography.net/abdulhamid/index.html
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2.1.2 Struktura e popullsisë
Zhvillimi demografik është një fushë mjaft komplekse dhe me rëndësi të veçantë për
planifikim dhe zhvillimin e përgjithshëm të një vendi. Bazuar në rrjedhën e zhvillimit të
komponentëve demografik, mund të planifikohen kërkesat dhe nevojat e shoqërisë për të
tashmen dhe të ardhmen. Për periudhën kohore 1948 – 1981 janë të dhënat për numrin e
popullsisë së komunës së Kaçanikut sipas regjistrimeve të popullsisë. Gjithashtu janë
shfrytëzuar të dhënat e regjistrimit 1991 që është vlerësim për faktin se në atë kohë kishte
manipulime, por megjithatë konsiderohen si relativisht të sakta.

Figura 2. Indeksi i rritjes së popullsisë 5

Që nga viti 1948 e deri më sot komuna e Kaçanikut ka pasur një rritje të vazhdueshme të
popullsisë. Në vitin 1948 Kaçaniku kishte 12836 banorë, ndërsa në vitin 2009 ajo kishte
rreth 38174 banorë, që do të thotë se për këtë periudhë kohore (60 vjeçare) numri i
popullsisë është rritur për dy herë më tepër.
Dendësia e popullsisë në komunën e Kaçanikut është rreth 181 banorë në 1 km², ku rreth
38174 banorë jetojnë në 210,92 km². Kjo është një dendësi relativisht e ulët, krahasuar me
mesataren e Kosovës. Brenda territorit të komunës së Kaçanikut ekzistojnë dallime të
theksuara sa i përket dendësisë së popullsisë.6
5
6

Plani Zhvillimor Komunal –Kaçanik
Plani Zhvillimor Komunal –Kaçanik
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2.1.3 Historiku i qytetit
Kaçaniku me rrethinë janë vendbanime të banuara në kohët e lashta. Këtë e dokumentojnë
mjaft burime arkeologjike edhe pse shumica janë dëmtuar. Gjurmët më të zakonshme janë
themelet e kalave, varrezat, tjegullat, si dhe emërtimet e ndryshme. Në Kotlinë janë gjetur
gërmadhat e vendbanimi të fortifikuar, pjesë armësh, një altar me mbishkrim i cili
mendohet se tako shek. III dhe i takojnë periudhës ilire-romake. Gjurmë të njëjta
ekzistojnë edhe mes fshatit Llanishtë dhe Gjurgjedell. Në vitin 395 kjo trevë bie nën
sundimin e perandorisë Bizantine që zgjati deri kah mesi shek. IX. Nga kjo kohë fillon
ndërrimi i toponimeve dhe përvetësimi i kishave katolike shqiptare. Në shek. e XIV turqit
osmanë ia mësynë Ballkanit, mendohet se Kaçaniku u pushtua diku kah viti 1392 dhe sipas
defterëve turq ishte si nahi e Vilajetit të Shkupit. Kah fundi i shek. XVI Kaçaniku kishte
arritur të formohej si qytezë. Në vitin 1595 Koxha Sinan Pasha e ndërtoi xhaminë,
njëkohësish kishte kuzhinë publike, dy hane dhe një hamam. Kalaja që ekziston edhe tani
është ndërtuar gjatë shekujve XIV-XVI.
Emri i Kaçanikut është i vjetër dhe në defterët osman ku haset si “Kaçanikller”,
domethënia tij në literaturën shqipe sqarohet si vend me kaça. Sipas tyre në periudhën
1873-1912, Kaçaniku emërtohej me emrin “Orhanie” meqë popullata vendase gjatë
pushtimit Osman ka pasur status të derbegjinjëve, që do të thotë se kishin për detyrë
sigurimin e rrugëve (dhe si konpenzim lehtësim në tatime), dhe kjo nënkupton se kaçaket
kanë ekzistuar herët.7

Foto 3. Kaçanik – Viti 1900 (foto web) 8
7
8

Plani Zhvillimor Komunal – Kaçanik
https://kk.rks-gov.net/kacanik/qyteti/historiku/
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2.1.4 Trashëgimia kulturore
Në zonën kadastrale të Kaçanikut ka një llojllojshmëri të trashëguar kulturore që nga koha
ilire - romake e deri sot. Restaurimi i këtyre objekteve është i nevojshëm për shkak të
vlerave që posedojnë këto objekte, për të cilat komuna në bashkëpunim me MKRS dhe
komunitetin e bizneseve duhet urgjentisht të krijoj fonde për mirëmbajtjen e tyre. Sipas të
dhënave dhe zbulimeve historike e arkeologjike, edhe komuna e Kaçanikut, pjesë e
Dardanisë antike është tejet e pasur me vlera materiale autoktone. Zbulime arkeologjike
janë gjetur në Bob, Kaçanik, Kaçanik të Vjetër etj, që datojnë nga shekulli i II.të e.s.
Kalaja e Kaçanikut - Në qendrën e qytetit të Kaçanikut, në bregun perëndimor të lumit
Lepenc, gjendet kalaja e cila daton nga shek. XVI. Sipas dokumenteve të shkruara, Kalaja
e Kaçanikut është ndërtuar me urdhrin e bërë më 1582 nga Sulltan Murati II, nga ana e
Koxha Sinan Pashës. Kështjella filloi të ndërtohej më 1586 dhe përfundon më 1590. Sot
nga Kalaja e Kaçanikut kanë mbetur vetëm dy mure, njëri në perëndim dhe tjetri në veri, së
bashku me portën hyrëse dhe kullën cilindrike që ndodhet në anën e djathtë të portës.
Xhamia e Koxha Sinan Pashës - Xhamia është ndërtuar në vitin 1594-5, ndërsa sipas
hixhrit është ndërtuar në vitin 1003. Si monument kulture ka hyrë nën mbrojtje në vitin
1966. Xhamia ka pasur intervenime të herëpashershme. Veç intervenimeve me karakter
restaurues të vitit 1991-2, intervenime serioze janë bërë në vitin 1974.

Foto. 4. Xhamia Koxha Sinan Pasha9

9
10

Foto. 5. Kalaja e qytetit në Kaçanik10

http://dtk.rks-gov.net/
http://dtk.rks-gov.net/
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2.2 Shfrytëzimi i hapësirave - tokës

Toka në këtë zonë është e klasit të mirë me çka e favorizon në masë të madhe zhvillimin e
bimëve dhe të kopshteve, si dhe mund të arrihet shumë shpejtë mbulesa vegjetative e
zonës. Sipërfaqja e tokës në këtë zonë është me mjaft pjerrtësi, e rrafshtë, por edhe me një
pjerrtësi shumë të lehtë, në mes të zonës nga ana perëndimore pjerrtësia arrin deri në 18%,
kurse nga ana lindore arrin deri në 11%.
Masat të cilat duhet të merren në këtë zonë, janë masat kundër shkarjeve të dheut,
kontrollimi i materialeve të ndërtimit, të cilat mund të sjellin ndotjen e dheut. Kontrollimi i
pesticideve, sidomos në zonat e parapara për kopshte, parqe dhe zona të gjelbërta
dekorative.
Ndërtimet, duhet të bëhen në atë mënyrë që të kenë ndikim sa më të vogël në prishjen e
strukturës së dheut. Dheu duhet që të ketë ajrosje dhe diellosje të mjaftueshme, në mënyrë
që mos të ndikojë negativisht në botën e gjallë. Duhet që të largohen nga kjo zonë të gjitha
veprimtaritë ndotëse, të cilat shkaktojnë ndotjen e dheut.
Kjo zone, në blloqe të caktuara, është mjaftë e përshtatshme për organizim pasi që konturat
e saj, janë jashtëzakonisht të rrafshta dhe të përshtatshme për ndërtim dhe zhvillime tjera.
Në bazë të PZHU-së qyteti i Kaçanikut, është i ndarë në 3 zona.11
Zona e parë (I), kufizohet në të gjitha anët me zonën e dytë (II). Zona I, ka strukturë
heterogjene të ndërtimeve ku dominon banimi i ulët, ndërsa akset përgjatë rrugëve
kryesore që e kufizojnë këtë zonë, janë të ndërtuara objekte në të cilat zhvillohen
veprimtari të ndryshme: afariste, tregtare, shërbyese, kulturore, shëndetësore, arsimore etj.
Nga hulumtimi në terren, rezulton se pjesa më e madhe e objekteve janë ndërtuar para
luftës së fundit në Kosovë, ndërsa përgjatë aksit të magjistrales, (Prishtinë - Shkup),
ndërtimet janë bërë pas vitit 1999, dhe kryesisht janë objekte në të cilat zhvillohen
veprimtari tëndryshme. Për këtë zonë, është kërkuar nga zyra e kadastrit informacion zyrtar
për pronat publike të cilat janë të domosdoshme gjatë procesit të rregullimit të zonës.
Sigurimi i informacionit, do të mundësonte paraqitjen në hartë të hapësirave publike.
11

PZHU- Plani Zhvillimor Urban, Komuna Kaçanik
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2.2.1 Shfrytëzimi i hapësirave (ha-hektarë)
Banim Individual - 6.26 ha

Varrezat - 0.5 ha

Banim Individual me afarizëm - 2.98 ha

Banim kolektiv - 0.97 ha

Banim Kolektiv me afarizëm - 0.94 ha

Distribucioni i KEK-ut - 0.1 ha

Hapësira e Fabrikës së Gëlqerës - 0.47 ha

Hapësira e Gjykatës - 0.1 ha

Hapësira zejtare, tregtare dhe hoteliere - 0.01 ha

Hapësira e kalasë - 0.77 ha

Hapësirë Administrative - 0.43 ha

Hapësirë e lirë - 2.99 ha

Hapësirë afariste-zejtare (qarshia e vjetër) - 0.27 ha

Hapësirë e gjelbërt - 2.73 ha

Hapësirë e Kishës Katolike Shqiptare - 0.24 ha

Hapësira e QPS-së - 0.07 ha

Hapësirë e Qerdhes - 0.26 ha

Hapësira e QKMF-së - 0.61 ha

Hapësirë e shkollës - 0.92 ha

Jazi - 0.03 ha

Hapësirë e xhamisë - 0.13 ha

Hekurudha - 2.49 ha

Hapësirë e shtëpisë së Kulturës - 0.48 ha

Lumi Nerodime - 4.6 ha

Objekt afariste - 0.07 ha

Objekte të hekurudhës - 0.26 ha

Parkingje - 0.22 ha

Parku i Qytetit - 0.19 ha

Pompë e karburanteve - 0.18 ha

Përroi i Rakocit - 0.02 ha

Restourante - 0.05 ha

Shiriti i gjelbërt - 1.22 ha

Shtëpia e mallërave - 0.18 ha

Sipërfaqe e trotuarit - 0.54 ha

Sipërfaqe Rrugës Magjistrale - 0.42 ha

Stacioni i Trenit - 0.11 ha

Sipërfaqe Rrugore e pa asfaltuar - 0.79 ha

Stacioni i Autobusëve - 0.4 ha

Sipërfaqe Rrugore e Asfaltuar - 5.04 ha 12

12
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Figura 3. Harta e shfrytëzimit të tokës 13

13
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2.3 Pronësia në zonën urbane të qytetit
Komuna e Kaçanikut në dhjetor të vitit 2012 e ka aprovuar Planin Rregullues për zonën e
parë të qytetit dhe një pjese të zonës së dytë, për të cilin mund të themi se ka patur mangësi
në zbatim (si arsye: neglizhenca e institucioneve lokale, pastaj numri i madh i ngastrave
me pronësi private me sipërfaqe të vogla etj).
Qëllimi i hartimit të këtij plani ka qenë ofrimi i zgjidhjeve të favorshme për ndërtim ku
edhe decidivisht thuhet se:
“Roli ynë në hartimin e këitj plani, është që të zgjidhim një herë e mirë problemin e kësaj
zone urbane, duke luajtur rolin kryesor në marrëdhëniet ndërmjet investimit privat dhe
planifikimit shtetëror.”

Sipërfaqja e Planit Rregullues Urban është 38.67 ha, kufijtë dhe sipërfaqja e përfshirë në
plan është paraqitur në mënyrë grafikë tek “figura 3”.
Shfrytëzimi i tokës sipas pronësisë, sipas informatave të marra në Drejtorinë e Urbanizmit,
Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit shihet se pjesa më e madhe e zonës, është nën
pronësinë publike24.88ha, kurse pjesa tjetër është me pronësi private 13.79ha.
Sipas “figura 3” vërehet qartë se parcelat në pronësi publike (me ngjyrë vjollce sipas
“figura 3”) janë kryesisht rrugët, trotuaret, hekurudha dhe shtrati i lumit të cilat nuk janë
tokë ndërtimore si dhe objekti i gjykatës komunale dega ne Kaçanik, objekti i QKMF,
shtëpia e kulturës.
Ndërsa pronësia private (me ngjyrë të portokalltë sipas “Hartës 1”) karakterizohet
kryesishtë me parcela të vogla të ndërtimit të ndara pa ndonjë rregull të parcelimit dhe në
mënyrë irracionale.14

14
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Figura 4. Pronësia në zonën urbane të qytetit të Kaçanikut15

15
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2.4 Plani rregullues urban “Zona e I-rë” e qytetit të Kaçanikut
2.4.1 Ndarja hapësinore e zonës në blloqe urbanistike
Meqenëse kjo hapësirë përshkohet nga rruga kryesore që lidh pjesën veriore të qytetit me
pjesën jugore dhe njëkohësisht e ndanë pjesën lindore të qytetit me atë perëndimore,
atëherë ndarja e teritorit është bërë në dy tërësi urbane: në tërësinë urbane e cila është e
identifikuar me shenjen BL- A dhe tërësinë urbane të identifikuar me shenjën BL-B, dhe
L(Lumi).
Në kuadër të këtyre dy tërësive urbane, janë identifikuar 32 blloqe: 1 bllok për afarizëm
dhe park, 1 bllok për administratë, 1 bllok për shkollë, 3 blloqe për hapësirë
rekreativosportive, 1 bllok për varreza, 1 bllok për xhami të qytetit, 1 bllok për kishë, 1
bllok për kala dhe fabrikë të gëlqerës. Për banim janë 19 blloqe me destinim të përzier: 11
prej tyre janë banim kolektiv, 8 janë banim individual të përzier me biznese dhe destinime
të tjera brenda bllokut të banimit.

Element thelbësorë në strukturën e propozuar funksionale dhe hapësinore, janë hapësirat
dhe përmbajtjet publike. Zona e përfshirë me plan rregullues ofron potenciale të shumta,
shumë prej të cilave të pashfrytëzuara dhe të degraduara, por që kanë mundësi të krijojnë
një rrjet të lehtë për qasje dhe funksione të përmbajtjeve dhe hapësirave publike.
Sipas PZHU-së, në të gjitha zonat rol dominant ka banimi, i cili përcillet me
infrastrukturën përcjellëse fizike.

Zona e Parë Urbanistike përbëhet kryesisht nga banimi i ulët, në të cilën janë krijuar
funksione përpos banimit, edhe funksione tjera urbane, siç janë: hapësirat publike, biznesit
dhe hapësira rekreative-sportive.
Banimi mbetet funksioni dominues i zonës. Varësisht nga nevojat, potencialet si dhe
kërkesat e banorëve, parashihen nivele të ndryshme të rikonstruktimit, përkatësisht
konsolidimit të strukturave.16

16
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Figura 5. Harta e ndarjes së blloqeve17

17
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2.4.2 Rrjeti rrugorë
Zona e I-rë, përfaqëson pjesën më vitale të qytetit të Kaçanikut, edhe pse infrastruktura
rrugore nuk është aq e mirë e zhvilluar në tërësinë urbane A, kurse në tërësinë urbane B,
është më e dobët, e përbërë kryesisht nga ndërtimet shumë të reja, kryesisht shtëpi banimi
individual. Megjithatë, paraqet një zonë shumë atraktive të qytetit në të ardhmen e
Kaçanikut. Rrugët ekzistuese janë: “Idriz Seferi”, “Agim Bajrami”, "Skenderbeu", "Qamil
Ilazi”, " Sali Bajra", Rr. Magjistrale "Adriatiku" M2, "Vëllëzrit Çaka", "Mejdi Dalloshi",
"Ismajl Raka", "Mukadeze Lika - Muhagjeri".
-Rrugët “Qamil Ilazi” dhe “Sali Bajra”, do të kenë 1 m trotuar në të dyja anët. Gjelbërimi
do të jetë i integruar nëtrotuar në të dyja anët. Gjerësia e rrugës do të jetë: 3.0+3.0 =6.00 m.
-Rruga “ Dëshmorët e Kombit”, do të zgjerohet në rrugë me gjerësi 6 m dhe me trotuare 2
m në te dy anët.
-Rruga “Agim Bajrami”, do të jetë 2m me trotuar, me gjelbërim të integruar në trotuar në
njërën anë, me gjerësi të rrugës: 3.0+3.0 = 6 m.
-Rruga “Vëllezërit Çaka”, do të jetë gjerësia e trotuarit 2m, me gjelbërim të integruar në të
dy anët, me gjerësi të rrugës 3.0+3.0 =6 m.
-Rruga “Skenderbeu”, gjerësia e trotuareve do të jetë nga 2 m në të dy anët me gjelbërim
të integruar në të, dhe gjërsia e rrugës 3.0+3.0 =6 m.
-Rruga “Mejdi Dalloshi”, gjerësia e trotuarit do të jetë 2 m në të dy anët, me gjelbërim të
integruar dhe gjerësi të rrugës 2.5+2.5 = 5m.
-Rruga “Mukadeze Lika – Muhagjeri”, gjerësia e trotuarit është 2m në të dy anët, kurse
rruga është e planifikuar për tu zgjeruar 3.0+3.0=6m.
-Rruga “Ismail Raka”, gjerësia e trotuaritnë njërën anë është 3.50 m me shteg të
biciklistëve të integruar në te, kurse në anën tjetër është 4.00 m me shteg të biciklisteve në
te. Gjelbërimi është i organizuar në te dy anët në vijë me rrugën në gjerësi prej 1m.
Parkingu është i organizuar në këndin 90º (parking i shpejtë), kurse gjerësia e rrugës është
3.5+3.5=7.00 m.18
18
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Rrugët tjera lokale, kanë dimensionin e rrugës për qarkullim motorik 5.00m, deri në6.00m,
ndërsa rrugët një kahore dhe rrugët për qasje ndryshojnë: nga 4.00 m për qasje në parcelë,
deri në 5.50 m.
Të gjitha rrugë përmbledhëse, janë dizajnuar në atë mënyrë që të kenë parkingje për ndalje
të shpejtë (parkingje lineare), ndërsa parkingjet tjera të destinimeve të caktuara të cilat
ekzistojnë, mbeten në shfrytëzim të njëjtë.ategorizimi i rrugëve
Rrjeti rrugor për zonën Zonën e I-rë, paraqet një ndër strukturat hapësinore bazike për
qytetin, dhe nga gjendja ekzistuese ka një planimetri shumë të rregullt në aspektin e
shtrirjes me vija të drejta, por ende të papërpunuara nga se kanë munguar gjerësitë e
duhura të shtegut të gjelbër, shtegut të biçikletave dhe trotuareve të ngushta në disa
segmente rrugore. Gjatë trajtimit të rrjetit rrugor, është synuar të arrihet:
• Ruajtja e trasesë ekzistuese të rrugëve,
• Zgjerimi i rrugëve të cilat kanë vështirësi në lëvizje dhe qasjes,
• Propozimi i traseve të reja rrugore, me qëllim të krijimit të blloqeve urbane të cilat
kontribuojnë në qasje më të lehtë ose depërtueshmëri brenda në lagje, nga rrugët rrethuese.
• Vazhdimi i rrugëve pa qasje kaluese (qorre) që hyjnë në kategori të rrugëve, është një nga
prioritetet kryesore pasi që nuk mund të jepen kushtet për ndërtim, nëse sipërfaqja e
transportit (hapësira rrugore publike) nuk ofron qarkullim të lehtë dhe të sigurt.
Kategorizimi i rrugëve, është ndarë në:
• Rrugë përmbledhëse (qytetit dhe zonës),
• Rrugë lokale,
• Rrugë për qasje,
Rrugët përmbledhëse të cilat përfshihen në zonën e përcaktuar me PRRU, duhet të
mbulojnë përmbledhjen përafërsisht 6.94 km, derisa rrugët lokale të cilat njëkohësisht
krijojnë edhe blloqet perimetrike urbane duhet të kenë mbulueshmëri prej 75—180 m në
blloqet e banimit, dhe 90—150 m në blloqet me funksion të rekreativo-sportiv dhe të
biznesit. Rrugët për qasje në bllok urban, duhet të kenë distancë minimale çdo 50-60 m nga
rruga përmbledhëse, ndërsa nga rruga lokale, minimum 40-50m.19

19
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Figura 6. Harta e kategorizimit të rrugëve20

20
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Figura 7. Rrugë e rendit I-A21

Figura 8. Rrugë e rendit II-A 22

21
22
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Figura 9. Rrugë e rendit I-B 23

Figura 10. Rrugë e rendit II-B 24
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Figura 11. Rrugë lokale25

Figura 12. Rrugë për qasje 26
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2.4.3 Shtigjet për këmbësorë
Shtigjet për këmbësorë duhet të jenë pjesë e pandashme e rrugës urbane, dhe definohen si
hapësira për këmbësorë me qëllim që të mos ketë kërcënim nga lëvizja e automjeteve.
Lëvizja e këmbësorëve në rrugët e brendshme të qendrës së qytetit, pos rrugës “Qamil
Ilazi” dhe “Sali Bajra” konsiderohet jo e sigurtë pasi që në këto rrugë, nuk ekzistojnë
shtigjet për këmbësor ose ato janë të pjesshme:
-Trotuaret e rrugëve përmbledhëse, duhet të arrijnë gjerësi prej 2-3.2 m. në të dy anët,
-Trotuaret e rrugëve lokale, duhet të jenë minimum 2 x 1.5-1.7 m.
-Trotuaret e rrugëve për qasje duhet të jenë minimum 2 x 1.2-1.5 m.
Në mes të shtegut për këmbësorë dhe shiritit rrugor, duhet të ekzistoj barriera e gjelbërimit.
Në udhëkryqet ku trajektorja e lëvizjes së këmbësorëve pritet me rrugën automobilistike,
janë paraparë vendkalimet e shënjuara për këmbësor, paralel me sinjalizimin adekuat
vertikal, shenjat e komunikacionit vendkalim për këmbësor.
Pjesët e udhëkryqeve dhe vendeve ku këmbësorët e kalojnë rrugën automobilistike, duhet
të jenë të dukshme: ditën të mos kenë pengesë nga ndonjë gjelbërim i tepërt apo ndërtesë
përgjatë rrugës, ndërsa natën ato pjesë duhet të jenë të ndriçuara ashtu që në çdo kohë,
këmbësori të jetë i dukshëm nga vozitësit të cilët qarkullojnë në atë pjesë të rrugës.
Duke marr parasysh nevojën e çiklistëve për lëvizje të sigurtë dhe relievin e përshtatshëm
të qendrës së qytetit, janë paraparë shtigjet për çiklist vetëm nëpër rrugë përmbledhëse. Në
të ardhmen, vendosja e shtigjeve nëpër rrugë lokale nuk duhet të përjashtohet. Shtigjet e
çiklistëve jenë në të njëjtin nivel me rrugën automobilistike, mirëpo dallimi në mes të
këtyre shiritave mund të krijohet me materializim tjetër apo ngjyrosje të asfaltit të shtegut
të çiklistëve.27
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2.4.4 Parkimi
Duke e konsideruar parkimin e automjeteve si i një rëndësi fondamentale në kualitetin e
hapësirës ku jetohet dhe punohet, mënyra se si rregullohet është e një rëndësie jetike për
punë, jetë dhe rekreacion në zonën e parë. Aktualisht, në pjesën më e madhe përdoren
parkingjet individuale në pronat e tyre nga banorët, por kemi edhe disa parkingje publike si
ai në rrugën “Ismail Raka”. Mirëpo, planifikohet që me rregullimin e hapësirës në të
ardhmen të sigurohen vend-parkingjet për banorët, për punëtorët e hapësirave afariste, por
gjithashtu edhe për shfrytëzues të përkohshëm. Për të krijuar një qendër më atraktive nuk
duhet lejuar që automjetet të dominojnë hapësirën, ose të bezdisin këmbësorët dhe çiklistët.
Parkimi publik, do të sigurojë parkim të përshtatshëm afatshkurtër dhe të nevojshëm
përmirëvajtje komerciale të zonave për të cilat po hartohet plani.
Shërbimet për parkim të çikletave bashkë me parkimin për persona me aftësi tëkufizuara,
duhet të ketë lidhje të mira me strukturat e reja urbane.
Janë propozuar zgjidhjet si:
• Parkingje në të hapur (oazat),
• Parkingje përskaj rrugës (shiritat),
• Parkingje nëntokësore dhe sipërfaqësore në blloqet e banimit kolektiv dhe të zonave
mikste, si dhe parkingje nëntokësore dhe sipërfaqësore në zonat e banimit individual.

Tabela 1. Normativat për vendparkingje 28
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2.4.5 Plani i nivelimit
Plani i nivelimit, tregon kuotat e lartësive të rrugëve dhe mundësitë e kyçjeve në rrugë.
Kuotat më të ulëta, shtrihen në rrugët në jug të zonës së parë, kryesisht rrugët që janë në
afërsi të vendit ku takohen dy lumenjtë Lepenci dhe Nerodimja. Kuota më e ulët në rrugë,
është 526 metra dhe shtrihet në jug të zonës, ndërsa kuota më e lartë është 550 metra dhe
shtrihet në pjesën jug-lindje të zonës.

2.4.6 Gjelbërimi/peisazhet
Peizazhet duhet të jenë të rregulluara, duke filluar nga shtrirja horizontale e blloqeve të
banimit. Blloqet e banimit, nuk duhet të jenë forma të rregullta klasike apo vija të drejta.
Është e preferueshme që me anë të gjelbërimit apo vendosjes së objekteve (vijës
ndërtimore), të krijohen forma të lakuara, ngjyrat e objekteve të jenë të lehta dhe të ngrohta
(të mos ketë laramani të ngjyrave), e në asnjë mënyrë ngjyra të ndezura. Ngjyrat, duhet të
përshtaten me gjelbërimin, dhe mos të krijojnë kontrast të madh me qiellin. Kategorizimi i
hapësirave të gjelbra, varet nga kategorizimi dhe qëllimi i hapësirës, dhe sipas kësaj
hapësirat e gjelbëruara klasifikohet, në:


Hapësirat për shfrytëzim publik
Park−pyll,
Shesh,
Gjelbërimi përgjatë trafikut,



Gjelbërimi me shfrytëzim të kufizuar,
Gjelbërimi në blloqet e banimit,
Gjelbërimi në hapësira punuese (administratë, shërbime, shëndetësi etj.),
Gjelbërimi në hapësira arsimore (edukim),



Gjelbërimi me qëllim special
Gjelbërimi në shiritat mbrojtës,
Gjelbërimi i infrastrukturës,
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Gjelbërimi i hapësirave shkollore,
Gjelbërimi i shiritave (tamponëve) mbrojtës,
Gjelbërimi përkrah ekonomisë (mendohet industrisë).
8.1.1 Sipërfaqet e parqeve
Në kuadër të zonës së parë blloku B16 dhe A13 është i dedikuar për park të qytetit, aty ku
dhe është parku ekzistues. Në blloqet B1 dhe B15, janë hapësira të dedikuara për
rekreacion dhe sport, ku mund të krijohen hapësira të llojit mini-park, deri në 1ha.
Gjithashtu, zona e lumit Nerodime dhe Lepenc me PZHU është përcaktuar gjelbërim, e cila
në të ardhmen do ti shërbej jo vetëm zonës në fjalë, por edhe të gjithë qytetit të Kaçanikut.
8.1.2 Sipërfaqet e gjelbëruara
Sipërfaqet e gjelbra përfshijnë hapësirat e gjelbra më të vogla, si dhe brezat e gjelbër.
Shtrihen përgjatë vijave kryesore të qarkullimit të këmbësorëve dhe atij motorikë, si dhe në
hapësirën e lirë brenda blloqeve të banimit. Përveç që sigurojnë vazhdimësinë e rrjetit të
gjelbër në aspekt vizual, këto sipërfaqe shërbejnë edhe si barriera ndaj ndotjes dhe
zhurmës. Sa i përket gjelbërimit përgjatë rrugëve, duhet që të plotësohen kushtet në vijim:
- Duhet të sigurojnë përkufizimin e profilit.
- Duhet të jenë dekorative dhe të përshtatshme me mjedisin dhe klimën e rajonit.
- Duhet të kenë kapacitet mjedisor (aftësi absorbuese të pluhurave dhe zhurmës)

2.4.7 Destinimi i sipërfaqeve
Destinimi i sipërfaqeve, si pikënisje ka përcjellë detyrimet e dala nga PZHU, gjendjen
ekzistuese, ndërsa vetëm është detajizuar në nivel të propozimit të Planit Rregullues Urban.
Bazuar në kornizën e përcaktuar me këtë plan, është ndërtuar plani i destinimit të
sipërfaqeve, duke e ndarë zonën në 27 forma të shfrytëzimit. Pjesën më të madhe të
sipërfaqes së zonës, e zë banimi kolektiv 12%, banim individual, afërsishtë 9% të
sipërfaqes së përgjithshme. Zona gjelbëruese e Lumit Nerodime 9%.29

29

PZHU - Plani Zhvillimor Urban
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Figura 13. Harta e destinimit të sipërfaqeve 30
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Tabela. 2. Destinimi i sipërfaqeve (shprehur në hektarë)31

2.4.8 Hapësirat atraktive
Hapësirat atraktive, janë ato që i japin jetë qytetit ose një zone të caktuar. Ndër hapësirat
atraktive në Zonën e Parë Urbane, janë: hapësira rekreative dhe sportive në bllokun B1,
B15 dhe A13, blloku B14 gjendet kalaja, blloku A2 përbëhet nga përmbajtjet
administrative ose blloku i biznesit, blloku B9 ku janë të vendosura institucionet edukative,
si dhe hapësira afariste në katet përdhese të ndërtesave të banimit, përgjatë rrugëve të
paraqitura në hartën e përmbajtjeve atraktive.32

31
32

Plani Rregullativ për zonën e parë dhe një pjese të zonës së dytë, Komuna Kaçanik
Plani Rregullativ për zonën e parë dhe një pjese të zonës së dytë, Komuna Kaçanik

32

Figura 14. Harta e hapësirave atraktive33
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2.5 Kushtet rregulluese urbane
Planifikimi i mirëfilltë i tokës dhe krijimi i kushteve të volitshme për zhvillim, ndikojnë
drejtpërdrejt në rritjen e vlerës së zonës, dhe nxitjen e interesit të banorëve dhe
investitorëve për zhvillimin e veprimtarive. Gjatë procesit të planifikimit të zhvillimit,
duhet të shfrytëzohen përparësitë ekzistuese, si dhe krijimi atyre të reja. Këto përparësi,
janë ngushtë të lidhura me përmbajtjet, strukturat, veçoritë vizuale apo ato natyrore. Rrjeti i
propozuar i qarkullimit dhe infrastruktura në përgjithësi, është një nga komponentët
kryesore që ndihmon në zhvillimin efikas të zonave.
Hapësirat e lira publike, duhet të planifikohen në atë mënyrë që të përforcojnë atraktivitetin
e zonave. Karakteristika si këto, në kombinim me politikat efikase të menaxhimit të tokave
janë thelbësore për rritjen e vlerës dhe atraktivitetit të ngastrave.
Planifikimi i ngastrave dhe ndërtesave në zonën e përfshirë me plan rregullues, varet nga
lokacioni dhe kushtet e përgjithshme të rregullimit. Kushtet e rregullimit në kuadër të
zonave dhe ngastrave, janë:34
- Vija rregulluese,
- Vija ndërtimore,
- Distancat në mes ndërtesave,
- Forma dhe madhësia e ngastrës,
- Koeficienti i ndërrueshmërisë së ngastrës,
- Lartësia dhe etazhiteti i ndërtesës,
- Mundësia e shtrirjes dhe pozicionimit të ndërtesës në ngastër,
- Qasja në ngastër,
- Nevoja e parkimit,
- Hapësira e gjelbërimit,
- Riparcelimi, dhe
- Komasacioni urban
Këto kushte, dallojnë në varësi të zonave dhe funksionit.
34
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2.5.1 Vija rregulluese
Vija e rregullimit paraqet vijën e cila përkufizon tokën, e cila është e destinuar për interes
të përgjithshëm (rrugët, hekurudha, lumi) dhe tokës me destinim të veçantë, që mund të
jetë e shfrytëzimit privat apo publik. Hapësira e rregullimit e kufizuar nga vija e
rregullimit, mundëson zhvillimin e papenguar të funksioneve në tokën e interesit të
përgjithshëm, mbi tokë dhe nëntokë (instalimet).Vija rregulluese është përcaktuar për
gjithë zonën, ku ndërtimi
është i ri, zonat ku është planifikuar rizhvillim i zonës, dhe zonat ekzistuese. Në të gjitha
rastet, vija rregulluese e përcaktuar ka qenë e re, duke pas parasysh se edhe në rrugët
ekzistuese me ndërtim ekzistuese, ka pas nevojë për rregullim të profilit rrugor (përcaktim
të shiritit për automjete dhe trotuareve për këmbësorë). Përcaktimi i vijës rregullative,
është
bërë në varësi të profilit rrugor, i cili është përcaktuar në varësi të kategorisë së rrugës.
Gjerësia më e vogël e lejuar në këtë plan, është 3.0 m, dhe kjo është aplikuar në zonat e
ndërtuara ku minimum i gjerësisë së shiritit rrugor, është 5.0 m , ndërsa minimumi i
gjerësisë
së trotuareve, është 1.5 m.
Hapësira rregulluese, mundëson vendosjen nëntokë të infrastrukturës teknike (ujësjellësit
dhe kanalizimit, rrjetit elektrik, rrjetit të telekomunikimit dhe ngrohjes).
Vendosja e infrastrukturës në hapësirën rregulluese, është përcaktuar me këtë plan, ndërsa
mund të gjendet në pjesën grafike. Prerjet e rrugëve. Kanalet e instalimeve janë paraqitë në
formë skematike, dhe duhet të shërbejnë si orientim gjatë hartimit të planeve detale të
rrugëve, ndërsa në pjesën tekstuale dhe grafike të instalimeve. Me këtë plan, janë
përcaktuar më detalisht kushtet për vendosjen e instalimeve, ku në rast mos përputhje, këto
duhet të merren si kushte të vlefshme.35
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2.5.2 Vija ndërtimore
Vija ndërtimore, përcakton largësinë më të vogël të lejuar të ndërtesës nga vija rregulluese.
Në zhvillimet e parapara me Plan Rregullues, rrjeti rrugor bazohet kryesisht në trasetë
ekzistuese, ndërsa në disa pjesë strukturat ekzistuese do të rigjenerohen.
Në asnjë rast, vija ndërtimore nuk guxon ta kalojë vijën rregulluese.
Përveç distancës nga vija rregulluese, vija ndërtimore ka rol në sigurimin e distancës së
mjaftueshme në mes ndërtesave në dy anët e rrugës, me qëllim të mundësimit të diellosjes
adekuate, dhe sigurimit të privatësisë. Kushti standard për diellosje adekuate, përmbushet
nëse hapësirat e banimit kanë së paku 2 orë diellosje të drejtpërdrejt (mes orës 10-14), në
ditën me më së paku ndriçim direkt dielli (21 dhjetor).
Duke u bazuar në zhvillimin e strukturave dhe funksioneve, raporti minimal në mes
distancës së ndërtesave dhe lartësisë së tyre duhet të jetë së paku 1:1. Raporti më i
përshtatshëm është 1½ :1 ose më tepër, prandaj ku ka mundësi ky raport duhet të rritet.
Varësisht nga etazhiteti, ndryshon edhe distanca në mes vijave ndërtimore në dy anët e
rrugës. Në brendi të blloqeve, distanca në mes ndërtesave varet prej orientimit të tyre dhe
pozitës brenda ngastrës. Distanca në mes të ndërtesës me hapje (fasada me dritare) dhe
vijës së parcelës, duhet të jetë së paku 0.5 H (lartësisë së ndërtesës), ndërsa distancë në mes
të ndërtesës pa hapje apo me hapje sekondare për ajrosje dhe vijës së parcelës, duhet të jetë
0,25 H ≥ 2.5 m.
Shembull:
-

Me hapje për etazhitet P+4

P+4=13h x Kh=0.5=6.5 m. larg kufirit të ngastrës si dhe 6.5 m. largësia e objektit të
ngastrës
fqinje = 13m. d.m.th distanca në mes dy objekteve, është 13m.
-

Pa hapje për etazhitet P+4

P+4= 13h x Kh =0.25=3.25 larg kufirit të ngastrës, si dhe 3.25 m. largësi e objektit të
ngastrës fqinje = 6.5 m. d.m.th. distanca në mes të dy objekteve, është 6.5 m.36
36
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Figura 15. Harta e vijave rregulluese dhe ndërtimore37
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2.5.3 Forma dhe madhësia e ngastrës
Në pjesën qendrore parcelat janë më të mëdha dhe kanë forma më të rregullta, kurse në
pjesën jugore parcelat janë më të imta dhe format e tyre janë më të ç’rregullta. Kjo gjendje,
është pasojë e gjendjes së trashëguar dhe ndarjeve të mëvonshme, për shkak të rritjes së
numrit të banorëve.
Me qëllim të krijimit të ngastrave të përshtatshme për zhvillime të reja, është i nevojshëm
të bëhet riparcelimi i ngastrave dhe bashkimi i tyre në tërësi më të mëdha. Varësisht nga
destinimi dhe funksioni, parashihen disa kategorizime të madhësisë së ngastrave. Sipas
madhësisë ngastrat ndahen në 3 kategori, siç janë:
- Të vogla deri në 4 ari,
- Të mesme 4 ari - 10 ari,
- Të mëdha > 10 ari.
Forma më e përshtatshme e ngastrës është drejtkëndëshe, ku raporti i brinjëve është 1:1
deri 1:2. Duke e pasur parasysh gjendjen ekzistuese, kushte më të mira për zhvillim dhe
fleksibilitet në zgjidhje ofrojnë ngastrat e mëdha > 10 ari. Ngastrat e vogla të cilat janë të
papërshtatshme për zhvillim, si rezultat i sipërfaqes tejet të vogël apo formës së
papërshtatshme, ndikon në mos zhvillim dhe jo fleksibilitet në ofrim të zgjidhjes së mirë.

2.5.4 Indeksi i shfrytëzimit të ngastrës
ISHP-ja paraqet raportin maksimal të lejuar të sipërfaqes së bazës së ndërtesës (A1) ndaj
sipërfaqes së ngastrës (A). Ky indeks, kushtëzohet drejtpërsëdrejti nga kërkesat minimale
për sipërfaqe të gjelbër, për parkingje mbi tokë dhe nga distanca e nevojshme në mes
ndërtesave. Në varësi të madhësisë së ngastrës dhe etazhitetit, përcaktohen edhe vlerat
maksimale të koeficientit:
- Banimi deri P+2 në ngastra ≤3.0 ari, ISHP = 75%
- Banimi deri P+5 në ngastra ≥ 7- 10 ari, ISHP = 50%
- Arsimi, ISHP = 35%
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- Administrata ISHP = 80%
- Kultura ISHP = 100%
- Afarizmi ISHP = 60%.

Në kuadër të sipërfaqeve të ndërtuara, llogariten edhe rrugët për qasje Brenda blloqeve të
funksionet e sipërpërmendura, nëse i përgjigjen karakterit të përgjithshëm të zonës. Pas
vendimit mbi komasacionin e tokës, sektori i kadastrit bën regjistrimin e tokës në librin e
kadastrit. Pas këtij procesi, bashkëpronarët mund të aplikojnë për leje ndërtimore sipas
kushteve të planit rregullues. Mundësitë riparcelimit, janë paraqitur në pjesën grafike ku
janë prezantuar ndarjet ekzistuese si dhe ndarjet e propozuara.
Tolerimet e lejuara janë të dhëna me qëllim të mundësimit të ndërtimit në etapa, bazuar në
kërkesën e investitorëve dhe në situatën reale të investimeve.

2.5.5 Etazhiteti dhe Lartësia

Lartësia dhe etazhiteti, janë kushte më rëndësi për përcaktimin e vëllimit të ndërtesës.
Lartësia e ndërtesës, është e varur nga madhësia e ngastrës dhe destinimit, ndërsa është
ngushtë e ndërlidhur me distancën nga ndërtesat fqinje.
Lartësia maksimale është P+5 te banimi kolektiv, kurse te banimi individual lartësia
maksimale e lejuar është P+2. Ndërtimet e reja, kërkojnë bashkimin e ngastrave dhe
krijimin e ngastrave me sipërfaqe të mjaftueshme për zhvillimin e etazhitetit: P+5 dhe P+2.
Lartësia maksimale për P+5 është 20 m, kurse për P+2 është 12m.
Me qëllim të sigurimit të diellosjes së mjaftueshme, duhet të respektohen disa kufizime në
lidhje me lartësinë e nën kulmit, dhe tërheqjen nga fasada. Në rast se muret periferike të
nën kulmit nuk janë më të larta se 1m., atëherë nuk ka nevojë për tërheqje.
Mirëpo, në rastet kur muret periferike të nën kulmit janë më të larta se 1m, atëherë duhet të
tërhiqen nga fasada e kateve të mëposhtme për së paku 2.5 m.38
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2.5.6 Sipërfaqet e lira
Madhësia e kësaj sipërfaqe mbrenda ngastrës është kusht themelor që duhet të respektohet
me qëllim të sigurimit të funksionimit të duhur dhe të shëndetshëm. Siç u pa më herët, te
koeficienti i ndërrueshmërisë, sipërfaqja e lirë brenda ngastrës varet prej funksionit,
madhësisë së ngastrës dhe etazhitetit. Madhësia e sipërfaqes së lirë mbrenda ngastrës, është
35% të banimi P+5, dhe 25% te ndërtesat P+2.
Në kuadër të hapësirës së lirë, është e nevojshme të sigurohen sipërfaqe të gjelbëruara dhe
sipërfaqe për qasje dhe parkim.
Sipas rregullave raporti mes gjelbërimit dhe sipërfaqes totale të parcelës duhet të jetë së
paku 15%.
Parkimi i veturave për nevoja të banorëve të ndërtesave të banimit, duhet të sigurohet në
parcelën e vet ndërtimore, jashtë sipërfaqes publike të rrugëve. Numri I vendeve të
parkimit duhet të sigurohet sipas normativave të përshkruara më herët. Kushtet për qasje
automobilistike në ngastër janë:
- Kyçja në ngastër nga rruga përmbledhëse nuk është zgjidhje e dëshiruar. Duke pasur
parasysh gjendjen ekzistuese dhe mundësinë e adaptimit të strukturave ekzistuese, sidomos
në jug të zonës, duhet të parashihen edhe qasjet nga ky nivel i rrugëve. Distanca optimale e
këtyre qasjeve është min. 50 m nga rruga tjetër.
- Distanca në mes kyçjeve në ngastër nga rruga lokale duhet të jetë min. 40 m.
- Kyçjet në ngastër nga rruga për qasje mund të jenë të shpeshta sipas nevojës Në raste të
emergjencave duhet të mundësohet qasje sa më e lehtë dhe e shpejtë e zjarrfikësve. Për
këtë qëllim, duhet të parashihet gjerësia minimale prej 4m për qasje.
Gjatë fazave të zhvillimit, në rast të pamundësisë së zhvillimit të një parcele ndërtimore
për një kohë të caktuar, apo të pamundësisë së bashkimit të pronave të caktuara, duhet të
mundësohen edhe hyrjet e përkohshme në ngastër.39
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Plani Rregullativ për zonën e parë dhe një pjese të zonës së dytë, Komuna Kaçanik
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2.5.7 Plani i parcelimit dhe riparcelimit
Zhvillimi i sukseshëm i zonës së qendrës është i rëndësisë së madhe dhe se ky zhvillim
mund të jetë i realizueshëm vetëm nëse merret parashysh njëri nga komponentat kryesore e
ai është rregullimi i pronës private me anë të procesit të parcelimit dhe riparcelizimit.
Planifikimi i tokës duhet të zhvillohet në atë mënyrë që të dëmtoj sa më pak pronarët.
Plani i parcelimit dhe riparcelimit është punuar dhe është prezantuar grafikisht duke u
munduar të ruaj ose ketë intervenime në sa më pak parcela ekzistuese.
Parcelimi− Hapësira e cila përfshihet me Zonën e Parë Urbane është ndarë në blloqe
urbane.
Parcelat urbanistike janë formuar sipas udhëzimeve nga Detyra Projektuese, dhe duke
respektuar funksionimin normal të banimit kolektiv. Te banimi kolektiv janë formuar
parcela prej dymbëdhjetë (12) deri në pesëmbedhjetë (15) ari, të vetëdijshëm se parcelat në
gjendjen ekzistuese janë më të imeta besojmë se do të hasim në kërkesa për leje ndërtimi
me parcela me sipërfaqe të ndryshme nga ato që i kemi paraparë në planin e parcelimit dhe
riparcelimit, në këto raste besojmë se mundë të bëhet edhe një riparcelim dhe të ipet leje
ndërtimi në parcela me sipërfaqe jo më pak se 7 ari në banimin kolektiv.
Në raste kur kemi kërkesa për leje jashtë asaj që është paraparë në pjesën grafike organet
komunale mund të japin leje ndërtimore nga një ekip e veqantë i cili do të vlerësoj
mundësinë e dhënies së lejës dhe kushtet në të cilat ipet leja. Ekipi do të përbëhet prej 5
anëtarëve; një arkitekt, një ingjinjer ndërtimi, një ekspert mjedisor, një ekonomist dhe një
jurist, pëlqimi për leje të tilla aprovohen në kuvendin komunal.
Plani i prezantuar grafikisht i parcelimit dhe riparcelimit është varianti më i përshtatshëm
për zbatim bazuar në standarde dhe norma urbane në të cilin mund të ketë ndërhyrje vetëm
në raste të kërkesave të lartpërmendura.40

40
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Figura 16. Harta e planit të riparcelimit 41
41

Plani Rregullativ për zonën e parë dhe një pjese të zonës së dytë, Komuna Kaçanik
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2.6 SWOT Analiza
Vlerësimi i gjendjes në qytetin e Kaçanikut (“Zona e Parë Urbane”), është njëri ndër hapat
më të rëndësishëm, i cili na ka mundësuar kuptimin e saktë të përparësive (përshkrimi i
avantazheve të zonës), dobësive (pengesat të cilat stopojnë apo kufizojnë zhvillimin zonës,
gjegjësisht rregullimin e saj), mundësive (përshkrimin e faktorëve të jashtëm të cilët mund
të shfrytëzohen), dhe kërcënimeve (përshkrimin e faktorëve të jashtëm të cilët mund të
ndikojnë në rrezikimin e rregullimit, zhvillimit të zonës dhe banorëve), me të cilat mund të
ballafaqohet qyteti i Kaçanikut (“Zona e Parë Urbane”).
Kjo, do të pasqyrojë dhe ofrojë të gjitha faktet dhe analizat profesionale për ilustrimin, si
dhe trajtimin e çështjeve kyçe për rregullimin adekuat të zonës, si dhe krijimin e kushteve
dhe masave të tjera.
Analiza në vazhdim, është bërë mbi të dhëna, hulumtime dhe tregues të mbledhur nga
anketimi dhe burimet e tjera, dhe të strukturuara në profilin e Planit Rregullues të zonës,
sipas fushave tematike të identifikuara dhe të shfrytëzuara, edhe gjatë hartimit të planeve të
niveleve më të larta.
Këto janë: Demografia dhe zhvillimi social, Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës, Zhvillimi
ekonomik, Infrastruktura, Sinergjia, dhe Çështjet ndërlidhëse.
Analizat janë bërë sipas fushave tematike, çështjeve, temave dhe nëntemave. Për nevoja të
Planit Rregullues, janë prezantuar vetëm si raport i përbërë nga analizat në nivel të Planit,
dhe Konkluzioneve.
Konkluzionet e vlerësimit të gjendjes në zonat për të cilat hartohet Plani, janë shfrytëzuar
si njëra ndër bazat e rëndësishme në të gjitha hapat në vijim, duke filluar nga skenarët,
blloqet e banimit kolektiv dhe individual, e deri te kapitulli i fundit në ketë dokument.
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2.6.1 Përparësit dhe Dobësitë
Përparësitë – Pozita e përshtatshme e zonës në kuptimin e konfiguracionit të terrenit për
urbanizim, struktura gjinore e balancuar, interesimi i komunës dhe sektorit privat për
përgaditje të planeve dhe projekteve, dhe ofrimi i zonave për zhvillim dhe investim, lidhja
e zonës së pare me anë të koridoreve me zonat tjera urbane, shtimi natyrorë i popullësisë,
por edhe lëvizjet drejt zonave për të cilat po hartohet plani, është në trend pozitiv,
jetëgjatësia e rritur në krahasim me dekadat e mëparshme, kontigjent i aftë për punë,
sektori privat është më i fuqishëm dhe duke u fuqizuar vazhdimishtë, kushte të
përshtatshme mjedisore ndotje industrial në nivel të ultë, interesim i madh i rinisë.

Dobësitë – Mungesa e kulturës së banimit kolektiv, vetem (42 ban/ha), mungesa e banimit
social, mungesa e hapësirave rekreative-sportive, zhvillimet e pa planifikuara, nuk
shfrytëzohet transporti me bicikleta, mos-mirëmbajtja e infrastrukturës së kanalizimit,
parcelat e vogla, mesatarja e anëtarëve të familjes ende e lartë (6.5 ban/fam), mungesa e
zonave të banimit kolektiv(vetëm 15 objekte), hapësirë e pamjaftueshme për veprimtari
rinore, për të moshuar e kategori tjera deri te fëmijët, ndotja prej transportit rrugorë,
infrastructure e standartit jo të duhur dhe me mirëmbajtje jo të nivelit të duhur, mungesa e
transportit urban.

44

2.6.2 Mundësitë dhe Kërcënimet
Mundësitë – Rregullimi dhe organizimi i hapësirave për shëndet të qëndrueshëm, punë,
shërbime dhe pushim, zgjerimi i rrugëve, krijimi i mundësive për ndërtimin e
infrastrukturës së re të sportit në atë pjesë ku hartohet ky plan, rregullimi i trotuareve për
këmbësorë dhe personave me aftësi të kufizuara, shtigjeve për çiklist, zhvillimi i
hapësirave të gjelbërta, rekreative dhe hapësirave publike, zhvillimi i tregut të banimit dhe
cmimit relativisht të përballueshem të banimit për m2 , zhvillim i planifikuar i banimit në
zonat e definuara dhe rregulluara me këtë plan, presion të realizimit të objektivave dhe
politikave urbane, dizajn kreativ i njësive të reja të banimit, aplikimi i arkitekturë së
qëndrueshme- moderne.
Kërcënimet – Vazhdimi i trendit të tillë të ndërtimit pa kushte dhe masa urbane kërcënon
jetën e qytetarëve nga ndonjë fatkeqësi por edhe nga të mirat materiale, nëse nuk krijohen
hapësirat adekuate për zhvillim socio-ekonomik na shpien deri te krijimi I një shoqërije pa
vlera, pa perspective dhe jostabile, nëse nuk krijohen kushtet mund të kemi emigrime
jashtë zonës së pare urbane, problemet me mënyrën e parcelimit dhe riparcelimit, mungesa
e hapësirave rekreative sportive ndikon negativishtë sidmos tek popullata e re dhe rinia,
pastaj mungesa e hapësirave gjelbëruese si rrezik pontecial për shëndetin e qytetarëve,
thellimi I mëtejmë I krizës ekonomike, ndërrimi i struktures së popullësisë për shkak të
ikjes së popullësisë së re jashtë kësaj zone të trajtuar por edhe nga qyteti në tërësi.
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3. PARAQITJA E SITUATËS DHE E KËRKESAVE AKTUALE TË
ZONËS
Lënda: Kërkesa për leje ndërtimore- zona e I-rë e qytetit.
Mundësia e ndryshimit të planit të parcelimit për zonën e I-rë të qytetit.

Parashtruesi i kërkesës:
-Kërkesa 06.Nr.350-12961/16 KËRKESA NR. 1 e datës 18.04.2016
-Kërkesa 06.Nr.350-17309/16 KËRKESA NR. 2 e datës 23.05.2016
-Kërkesa 06.Nr.350-18852/16 KËRKESA NR. 3 e datës 03.06.2016
-Kërkesa 06.Nr.350-18854/16 KËRKESA NR. 4 e datës 03.06.2016

Në drejtorinë e urbanizmit, kadastrit dhe mbrojtjes së mjedisit kanë arritu katër kërkesa për
leje ndërtimore:

-Kërkesa 06.Nr.350-12961/16 KËRKESA NR. 1 e datës 18.04.2016
-Kërkesa 06.Nr.350-17309/16 KËRKESA NR. 2 e datës 23.05.2016
-Kërkesa 06.Nr.350-18852/16 KËRKESA NR.3 e datës 03.06.2016
-Kërkesa 06.Nr.350-18854/16 KËRKESA NR.4 e datës 03.06.2016

Kërkesat në fjalë janë të bëra për ndërtimin e objekteve shumëbanesore me lokale afariste.
Me vendim të kryetarit të komunës 01.Nr. 350-14718/16 është formuar komisioni për
shqyrtimin e kërkesave për leje ndërtimi të cilat nuk janë në përputhje me planin
rregullativ të zonës së parë dhe një pjese të zonës së dytë.
Komisioni në fjalë me datë 21.06.2016 ka kërkuar skjarime juridike dhe teknike lidhur me
kërkesat e parashtruara.42

Me datë 21.09.2016 është kthyer kjo përgjigje nga MMPH:
42

https://kk.rks-gov.net/kacanik/
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Foto. 6. Shkresa zyrtare nga MMPH 43
43

https://mmph.rks-gov.net/
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“Në raste kur kemi kërkesa për leje jashtë asaj që është paraparë në pjesën grafike organet
komunale mund të japin leje ndërtimore nga një ekip e veqantë i cili do të vlerësoj
mundësinë e dhënies së lejës dhe kushtet në të cilat ipet leja. Ekipi do të përbëhet prej 5
anëtarëve; një arkitekt, një ingjinjer ndërtimi, një ekspert mjedisor, një ekonomist dhe një
jurist, pëlqimi për leje të tilla aprovohen në kuvendin komunal.”
“Te banimi kolektiv janë formuar parcela prej tetë (8) deri në pesëmbëdhjetë (15) ari, të
vetëdijshëm se parcelat në gjendjen ekzistuese janë më të imta besojmë se do të hasim në
kërkesa për leje ndërtimi me parcela me sipërfaqe të ndryshme nga ato që i kemi paraparë
në planin e parcelimit dhe riparcelimit, në këto raste besojmë se mundë të bëhet edhe një
riparcelim dhe të ipet leje ndërtimi në parcela me sipërfaqe edhe më të vogla por jo më
pak (2 ari për shtëpi në rend, 2.5 ari për shtëpi dyshe si dhe 5 ari për shtëpi në formë të
lirë) dhe jo më pakë se 7 ari në banimin kolektiv.”
Meqenëse nuk duhej të kishte ekzistuar një kapitull i tillë dhe plani rregullativ me
përpikëri duhej të përmbante gabaritet e objekteve, menagjimin e përqindjes së
sipërfaqeve të lira dhe gjelbëruese, numrin e parkingjeve.
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3.1 Paraqitja e kërkesës nr.1
Kërkesa në fjalë bënë pjesë në bllokun BL-A8.
Blloku BL-A8- Në këtë bllok i kemi 50 parcela ekzistuese ku shumica e parcelave
ekzistuese janë të ç’rregullta dhe të vogla. Ky bllok ka një sipërfaqe prej 2.904 ha, përbëhet
prej objekteve banimit kolektiv, objekte afariste si bankë atë ndryshme si dhe objekte të
banimit kolektiv kufizohet me lumin Nerodime ku ka hapësira të caktuara rekreacioni, në
këto parcela ekzistuese janë formuar 18 parcela të reja me parcelim të cilat janë të rregullta
dhe të gjitha parcelat janë të rregulluara që të kenë dalje në rrugë.
Në kërkesën nr.1 ka kërkuar që ti lejohet ndërtimi i objektit shumëbanesor me lokale
afariste në parcelën 01126-0, e cila gjendet në bllokun BL-A8 dhe sipas planit rregullativ
bënë pjesë në parcelën e krijuar me numër 164. Sipas planit rregullativ për zonën e parë
dhe një pjese të zonës së dytë parcela e krijuar me numer 164 me këtë plan përmban
parcelat: 1125-4, një pjesë të parcelës 1121-3 dhe një pjesë të parcelës 1122-0.

Foto. 7. Paraqitja e gjendjes së lokacionit për kërkesën 144
44

http://geoportal.rks-gov.net/search?municipalityId=7
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3.2 Paraqitja e kërkesës nr. 2
Në kërkesën nr.2 ka kërkuar që ti lejohet ndërtimi i aneksit shumëbanesor me lokale
afariste në parcelën 01121-2 dhe 01118-0, e cila gjendet në bllokun BL-A8 dhe sipas
planit rregullativ bënë pjesë në parcelën e krijuar me numër 194.
Sipas planit rregullativ për zonën e parë dhe një pjese të zonës së dytë parcela e krijuar
me numer 194 me këtë plan përmban parcelat: 1115-0, 1116-0, 1117-0, 1118-0 një pjesë
të parcelës 1120-0 dhe një pjesë të parcelës 1121-2.

Foto. 8. Paraqitja e gjendjes së lokacionit për kërkesën 245
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3.3 Paraqitja e kërkesës nr. 3
Në kërkesën nr.3 është kërkuar që ti lejohet ndërtimi i aneksit shumëbanesor me lokale
afariste në parcelën 01917-0, e cila gjendet në bllokun BL-A8 dhe sipas planit rregullativ
bënë pjesë në parcelën e krijuar me numër 167 dhe 169.
Sipas planit rregullativ për zonën e parë dhe një pjese të zonës së dytë parcela e krijuar me
numer 167 dhe 169 me këtë plan përmban parcelat: 1139-0, 1140-0, 1141-0, 1142-0, 11430 dhe një pjesë të parcelës 1137-0 respektivisht parcelat me nr: 1146-0, 1145-0 dhe 1147-0
(shih foton majtas).

Foto. 9. Paraqitja e gjendjes së lokacionit për kërkesën 346
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3.4 Paraqitja e kërkesës nr. 4
Në kërkesën nr. 4 është kërkuar që ti lejohet ndërtimi I aneksit shumëbanesor me lokale
afariste në parcelën 1115-0, 1116-0, 1117-0 dhe 1118-0, e cila gjendet në bllokun BL-A8
dhe sipas planit rregullativ bënë pjesë në parcelën e krijuar me numër 194.
Sipas planit rregullativ për zonën e parë dhe një pjese të zonës së dytë parcela e krijuar me
numer 194 me këtë plan përmban parcelat: 1115-0, 1116-0, 11117-0, 1118-0, një pjesë të
parcelës 1120-0 dhe një pjesë të parcelës 1121-2.

Foto. 10. Paraqitja e gjendjes së lokacionit për kërkesën 447
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4. METODAT, FAKTORËT E PLANIFIKIMIT SI DHE SHEMBUJ
PRAKTIT KRAHASUES
4.1. Metodat e përdorura
Punimi i kësaj teme të diplomës është i bazuar në të dhënat dhe informacionin në teren
gjithashtu në dokumente zyrtare të planifikimit hapësinorë të komunës së Kaçanikut, siq
është Plani Zhvillimor Komunal dhe Plani Rregullativ për zonën e parë të qytetit dhe një
pjesë të zonës së dytë.
Është analizuar material i dy dokumenteve të planifikimit dhe e gjithë puna dhe analizat
janë bërë për ofrimin e një zgjidhje më të mirë dhe më të lehtë për dhëninen e lejeve
ndërtimore të cekura më lartë për objekte shumëbanesore banim dhe afarizëm dhe
mundësinë e shfrytëzimit të dokumentit të përgatitur.
Zgjidhja e përgatitur është e bazuar në ligjin e ndërtimit, ligjin e planifikimit hapësinor
udhëzimet administrative në fuqi konkrete për këtë fushë dhe dokumentet e planifikimit
hapësinor të komunës.
Hulumtimi është bazuar në disa metoda të punës si: metoda e krahasimit, metoda e
hulumtimit/analiza, metoda e aplikimeve teknologjike/ kompjuterit, metoda e matjes,
metoda e vrojtimit.
Këto metoda kanë ndihmuar për sigurimin e informatave dhe arritjen e zgjidhjes
përfundimtare, ndërsa instrument i hulumtimit është intervista dhe pyetsorët me qytetarë të
ndryshëm, si dhe analiza dhe shqyrtimi i kërkesave të qytetarëve:
-Metoda e vrojtimit, vëzhgimit- njohja e realitetit dhe problemeve të ndryshme ka filluar
me anë të vrojtimit gjatë aktiviteteve të caktuara në terren. Përmes vrojtimit është arritur
deri te faktet e reja shkencore si dhe kalimi në etapat tjera të punës.
-Metoda e analizës së dokumentacionit- grumbullimi i dokumentacionit mbi të dhënat dhe
rezultatet, që kanë të bëjnë me problemin e punimit.
-Metoda krahasuese (komparative) - konstatimi i ngjashmërisë dhe ndryshimit mes zonës
së parë, krahasimi i lokacionit të ngushtë.
-Metoda e matjes-matjet në terren, mbledhja dhe hartimi i saktë i të dhënave për zonën e
parë urbane, digjitalizimi i tyre dhe arritja deri te zgjidhja e planit ideor.
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4.2. Pyetsorët
Gjatë fazës fillestare të analizave të projektimit është bërë një intervistë me banorët e
qytetit, duke marur në konsiderat mendimet dhe propozimet e tyre, pasatja përmes
pyetësorëve të formuar janë marë në konsiderat kërkesat dhe nevojat e përditshme të cilat
na ndihmojnë për realizimin e këtij punimi.
Kurse gjatë analizave në teren për lokacionin, dimensionet parapake të lokacionit çka është
parapa të ndërtohet në këtë lokacion dhe informata më të hollësishme për zonën e caktuar
për realizimin e qendrës tregtare janë marë nga organi përkatës drejotira e urbanizmit në
komunën e Kaçanikut. Më poshtë është paraqitur forma e pyetsorit dhe përmbajtja e tij.

A mendoni së është i nevojshëm intervenimi i mënjëhershëm për

PO

JO

hartimin e një plani apo organizimin hapësinorë për zonën e parë urbane?

Përshkruani me fjalë të shkurtra mangësitë e kësaj zone të qytetit?
__________________________________________________

A i plotësojnë kushtet elementare për banim objektet ekzistuese

PO

JO

banesore?

Cilat janë kërkesat e veqanta që duhet të plotësoj kjo zonë?
______________________________________________

A mendoni se duhet planifikuar vetëm ndërtim i lartë në këtë

Ndërtim

Ndërtim

zonë të qytetit apo edhe ndërtim i mesëm dhe i ultë?

i lartë

i përzier

Tabela 3. Pyetësori për përgaditjen e temës së diplomës, Jehona Dervishi-Hoxha 2019
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Janë intervistuar gjithsejtë 50 persona prej grupmoshave të ndryshme si 10-49 vjeç dhe
prej 49-79 jeç, përgjigjjet e tyre janë paraqitur në formë grafikore.
Pyetja 1. A mendoni së është i nevojshëm intervenimi i mënjëhershëm për hartimin e
një plani apo organizimin hapësinorë për zonën e parë urbane?

0%
2%

PO
JO

98%

Tabela 4. Diagrami i përgjigjjes së pyetjes së parë, Burimi: Jehona Dervishi-Hoxha 2019

Pyetja 2. Përshkruani me fjalë të shkurtra mangësitë e kësaj zone të qytetit?

14%
Ndërtime pa kritere

16%

50%

Hapësira rekreative
Hapësira gjelbëruese
Parkingje

20%

Tabela 5. Diagrami i përgjigjjes së pyetjes së dytë, Burimi: Jehona Dervishi-Hoxha 2019
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Pyetja 3. A i plotësojnë kushtet elementare për banim objektet ekzistuese banesore?

8%0%

JO
PO

92%

Tabela 6. Diagrami i përgjigjjes së pyetjes së tretë, Burimi: Jehona Dervishi-Hoxha 2019

Pyetja 4. Cilat janë kërkesat e veqanta që duhet të plotësoj kjo zonë?

20%

0%
40%

Zgjerimi i rrugëve dhe trotuareve
ekzistuese
Vizura të hapura të objekteve
Hapësira gjelbëruese dhe rekreative

40%

Tabela 7. Diagrami i përgjigjjes së pyetjes së katërt, Burimi: Jehona Dervishi-Hoxha 2019
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Pyetja 5. A mendoni se duhet planifikuar vetëm ndërtim i lartë në këtë zonë të qytetit
apo edhe ndërtim i mesëm dhe i ultë?

8%0%
Vetëm ndërtim i lartë
Ndërtim i kombinuar (ndërtim I
lartë,mesëm,ultë)

92%

Tabela 8. Diagrami i përgjigjjes së pyetjes së pestë, Burimi: Jehona Dervishi-Hoxha 2019

Gjatë marrjes në pyetje dhe intervistave të bëra përmes pyetsorëve, në pyetjen e parë që
është “A mendoni së është i nevojshëm intervenimi i mënjëhershëm për hartimin e një
plani apo organizimin hapësinorë për zonën e parë urbane?” prej 50 personave të
intervistuar, 49 persona janë përgjigjur me PO dhe 1 person me JO (rastësisht i intervistuar
një nga investitorët e objekteve banesore në këto zona).
Tek pyetja e dytë “Përshkruani me fjalë të shkurtra mangësitë e kësaj zone të qytetit ?” të
intervistuarit u përgjigjen se mangësitë janë të mëdha mirepo ata ceken disa prej tyre, një
prej problematikave kryesore që shfaqej tek ta ishe ndërtimet pa kritere (25 të intervistuar),
hapësirat gjelbëruese (8 të intervistuar), ato rekreative (10 të intervistuar), pastaj mungesa e
parkingjeve (7 të intervistuar), këto ishin përgjigjet e 50 të intervistuarve.
Tek pyetja e tretë “A i plotësojnë kushtet elementare për banim objektet ekzistuese
banesore?” të intervistuarit u përgjigjen kështu 46 prej tyre u përgjigjen me JO, ndërsa 4
prej tyre me PO.
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Tek pyetja e katërt se “Cilat janë kërkesat e veqanta që duhet të plotësoj kjo zonë?”, të
intervistuarit u përgjigjen kështu: zgjerimi i rrugëve dhe trotuareve ekzistuese (20 të
intervistuar), vizura të hapura të objekteve dmth respektimi i distancave mes objekteve
banesore (20 të intervistuar), si dhe integrimi i sipërfaqeve gjelbëruese dhe atyre rekreative
(10 të intervistuar).
Tek pyetja e pestë se “A mendoni se duhet planifikuar vetëm ndërtim i lartë në këtë zonë të
qytetit apo edhe ndërtim i mesëm dhe i ultë?” përgjigjjet e të intervistuarve ishin kështu 46
prej tyre u përgjigjen se duhet të ketë vetëm ndërtim të lartë pasi që kjo është pjesa
kryesore e qytetit dhe ndërtimet e ulta duhet të koncentrohen në pjesët periferike ndërsa 4
prej tyre u përgjigjen me ndërtime të kombinuara me banim të ultë, të mesëm dhe të lartë.
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4.3. Rast studimi
4.3.1 Blloku i banimit “Karpos 3” në qytetin e Shkupit

Foto. 11. Blloku i banimit “Karpos 3” në qytetin e Shkupit 48
Si rast studimi është analizuar zgjidhja e bllokut të banimit në qytetin e Shkupit
përkatësishtë bllokun e banimit “Karpos 3”. Përparësitë e këtij blloku janë të mëdha, siq
shihet në figurën 27, blloku rrethohet me arteriet kryesore të qytetit, nga brezi i gjelbërt që
përveq efekteve pozitive në krijimin e vizurave të këndshme të bllokut ndikon edhe në
krijimin e një pengese akustike ashtu edhe si një pendë filtruese për këtë zone të banimit,
që ndikon edhe në përmirësimin e ajrit si një prej problematikave kryesore të cilat janë
shfaqur së fundmi në qytetet e mëdha të Ballkanit.
Tek rrugët më pak të ngarkuara përkatësisht në pjesën veri-perëndimore dhe jug-lindore
48

https://earth.google.com/
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gjinden rrugët sekondare që shpien në brendësi të bllokut, janë dy rrugë sekondare që
përshkojnë në mënyrë tërthore bllokun e banimit. Në qendër të bllokut janë të vendosuar
shkollat fillore dhe qerdhja. Etazhiteti i objekteve në këtë bllok variron nga P+12 tek kullat
e banimit deri në P+0 tek shkollat dhe qerdhja.
Pastaj rrugët terciare dhe parkingjet e mbrendshme lidhen tek rrugët sekondare.
Pjesa jug perëndimore e bllokut rrehtohet me objekte të larta banimi me etazhitet P+12,
kurse zona e brendshme karakterizohet me etazhitet P+8 dhe P+4. Në pjesën qendrore
vërehet edhe orientimi i objekteve të cilat janë vendosur në kënd në mënyrë që pjesa e
ngushtë e objektit të jetë e orientuar nga veriu kurse pjesa e gjerë në të cilë janë të
vendosura hapjet e objektit të jenë të orientuara nga lindja.
Objektet e etzahitet P+4 janë të zgjidhura me seksione, dublleks, dhe me galeri, dhe shihet
se organizimi i tyre është policentrik pra objektet janë të orientuara nga një oborr qëndror,
imitim i një atriumi.
Të gjitha blloqet e ndërtesave kanë edhe hapësirat e tyre për sport dhe rekreacion si dhe
parkingje të mjaftueshme për të gjithë banorët e bllokut në përgjithësi.
Blloku ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 37 hektarë dhe raporti ndërtim dhe gjelbërim
është 30% ndërtim dhe 70% hapësira gjelbëruese dhe rekreative.
Arsyeja pse është marr ky rast krahasues është mënyra e organizimit të bllokut të banimit
ku shohim objektet të orientuara mirë, respektimi i koeficientit të ndërtimit, hapësirat
rekreative dhe gjelbëruese, parkingjet etj të cilat konsiderohen si përparësi të mëdha në
lehtësimin e jetesës për njerzt, (raste të ngjashme janë shumë blloqe në qytetin e Shkupit,
gjithashtu edhe në Prishtinë lagjja e Dardanisë, Ulpiana, etj.), kurse mangësi mund të
konsiderohen mirëmbajtja e objekteve, si dhe devijimi i gabaritit duke ndërhyrë në fasadat
e jashtme varësishtë nga nevojat utilitare të banorëve të këtij blloku të banimit.
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4.4. Faktorët e planifikimt urban
4.4.1 Topografia
Topografia e tokës është pikënisje e posaçërishtë e rëndësishme për mundësi të zhvillimit
hapësinorë të zonës së planifikuar për strukturën dhe për formën e planit rregullues.
Sa më i theksuar është plasticiteti i formës së tokës aq më shumë ka ndikim në: destinimi i
sipërfaqeve, mundësinë e ndërtimit, infrastrukturën komunale dhe teknike, shpërndarjen
hapësinore, formësimin e peisazhit dhe ndërtimin e pjesshëm apo në tërësi, formësimin e
detajit, kushtet klimatike (era, rrymimet e ftohta të ajrit).

Figura 17. Paraqitja e strukturës së lartësisë së tokës49
Paraqitja e strukturës së lartësisë së tokës:
-

Me izohipsa në plannimetri

-

Me prerje të tokës (profile i tokës)50

49
50
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4.4.2 Vegjetacioni
Ruajtja dhe mbrojtja e vegjetacionit të pasur dhe të llojllojshëm, ka shumë rnëdësi për
kushte të shëndosha për jetesë (panorama e peisazhit, përjetimi i natyrës, klima, mbajtja e
pastërtisë së ajrit). Gjatë incizimit të gjendjes ekzistuese duhet të kemi kujdes të veqantë
për vegjetacionin. Punimi i hartave të sakta dhe profesionale gjatë incizimit të gjendjes
ekzistuese ështëparakusht për planifikim të kujdesshëm, I cili kujdeset për elemente të
peisazhit (shembull, druri nuk duhet të lëvizet për shkak të rrugës, por rruga duhet të
lëvizet për shkak të drurit).
Llojet dhe shumëllojshmëria e bimëve është vlerë ekologjike e cila duhet të respektohet
gjatë planifikimit, respektivisht duhet të konpenzohet. Që të mos rrezikohet jeta e drunit
nevojitet që të mbrohet nga ndërtimet me një brez sigurie i cili do të ishte me diameter
minimal të kurorës së trungut. Posaqërishtë janë të rrezikuar drunjtë, të cilët për shkak të
pakujdesisë u janë ekspozuar ndikimeve negative dhe dëmtimeve. 51

Figura 18. Paraqitja skematike e drurit në raport me parkingjet 52
51
52
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Llojet e bimëve-drunjve :
• Sugjerohet mbjellja e bimëve
autoktone,

që

i

përshtaten

klimës, ekspozicionit, nivelit të
detit dhe vendit,
• Trupat ekzistues të drunjëve
duhet të ruhen,
• Duhet të parashihet largësia e
duhur e drunjëve me rrënjë të
mëdha

nga

instalimet

nëntokësore.
• Sugjerohet sistemi rrënjor i
drunjëve të jetë i tipit të
thellësisë në shirita të gjelbër,
përgjatë trotuareve.
• Së paku një dru me kurorë të
gjerë, duhet të mbillet për 500
m2 të sipërfaqes së pa
ndërtuar të zonës,

Tabela 9. Llojet e bimëve të cilat mund të mbillen dhe të kultivohen në këtë zonë
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4.4.3 Klima
“Ngurtësimi” i sipërfaqes së tokës sjell rritjen e temperaturës mesatare me nivelim të
njëkohsishëm të temperaturës më të lartë ditore dhe më të ulët gjatë natës deri te krijimi i
mjegullës, zbritja e nivelit të ujërave nëntoksore dhe zvogëlimi i rrymimeve të ajrit.
Krijimi i shtresave inversive (smogu) pengon ndryshimin e masave të ajrit në shtresat e
ulëta dhe të larta dhe zvogëlon diellosjen. Ndërtimi në mes të sipërfaqeve të gjelbëruara,
ndërrimi i favorshëm i temperaturës, avullosja më e mire dhe ajrosja, qarkullimi i ajrit, nuk
lejojnë grumbullimin e ajrti të ndotur. Shkaktarët kryesorë të ndotjes së ajrit janë: emetimi
i gazrave nga automjetet, emetimet nga ngrohja e shtëpive, emetimet nga industria etj.

Figura 19. Peisazhi i “ngurtësuar” i qytetit 53

Figura 20. Peisazhi i gjelbëruar i qytetit 54

53
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4.4.4 Era
Struktura e hapësirës së madhe në peisazh dhe ndikimet në hapësirë të vogël
(konfiguracioni i terenit, ndërtimi, pyllëzimi etj,) kushtëzohen nga ndikime të ndryshme të
erës në zona të planifikuara. Era mundet që me forcë dhe drejtim të ndikojë në përcjelljen e
emetimeve- lirimeve të dëmshme dhe në atë mënyrë të ndikojë në zona të banimit, në rrugë
dhe sheshe si dhe në shpenzimin e energjisë për nevoja të ndërtesave.

Figura 21. Trëndafili i përqendrimit të erërave 55

Figura 22. Veprimi i papenguar i erës 56

Figura 23. Veprimi i ngadalësuar i erës 57
55
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4.4.5 Trafiku
-Shtigjet e këmbësorëve:


Shtigjet ekzistojnë pjesërisht, nuk ka sistem të vazhdueshëm si dhe siguri jo e
madhe në qarkullim (rasti a),



Sistemi i tërësishëm i lidhjeve të shtigjeve këmbësorike dhe çiklistike, siguri e mirë
e qarkullimit (rasti b).

Figura 24. Lidhja e trafikut të këmbësorëve 58
Shtigjet e këmbësorëve gjatë planifikimit dhe projektimit duhet të mirret parasysh edhe
intensiteti i komunikacionit apo fluksi i lëvizjes së qytetarëve (gjerësia minimale >1.5m).

Figura 25. Gjerësia minimale e trotuarëve 59
58
59
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-Shtigjet automobilistike:
Gjatë vlerësimit të strukutrës ekzistuese të lidhjes së trafikut, duhet marrë parasysh
veqoritë e formës së vendbanimeve dhe rrethinës. Pa marrë parasysh masat e sigurisë
ekologjike dhe problemet formësore duhet synuar drejtë rikonstruimit të rrugëve shkaku i
adaptimit të rrethanave të zonës. Shkalla e ndërtimit të rrugëve dhe gjendja e tyre
ndërtimore:
-

Shkalla e ndërtimit dhe gjendja ndërtimore janë të këqija (rasti a),

-

Shkalla e ndërtimit e pamjaftueshme, gjendja e ndërtimit e mire (rasti b),

-

Shkalla e ndërtimit e mirë, gjendja e ndërtimit e mirë (rasti c).

Figura 26. Shkalla e ndërtimit të rrugëve60

Figura 27. Gjerësia minimale e rrugëve61
60
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-Parkingjet:
Masat themelore janë dimensionet e automjetit personal ku masat minimale nuk duhet të
kalohen vetëm në raste të veqanta sepse duhet të ndjekim rregullën për shfrytëzimin
racional të sipërfaqeve dhe shpenzimeve sa më të vogla. Duke e ditur që në Europë në të
shumtën e rasteve automobilat nuk e kalojnë gjatësinë 4.20 m, do të ishte mire që 50% e
parkingjeve të caktoheshin sipas gjatësisë më të vogël të automjetit.

Figura 28. Skema e paraqitjes së një vendparkingu me elementet tjera përcjellëse 62

Figura 29. Forma e parkingjeve sipas shkallës63
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4.4.6 Objektivat ekologjike
Impelmentimi i planeve rregulluese, pa dyshim që e ndryshon hapësirën dmth lë pasoja të
përhershme. Ndërhyrjet në hapësirë mund ose të ngarkojnë rrethinën ose të jenë
ekologjikisht të pranueshme. Njëri aspekt është që të planifikohet në mënyrë ekologjike
ndërsa në anën tjetër të jetë e mundur që shfryetëzuesit të sillen në mënyrë të përgjegjshme
ekologjike ndaj rrethinës. Kjo çështje për shkak të veprimit afatëgjatë është edhe më e
rëndësishme.
Kur i zgjerojmë sipërfaqet e vendbanimeve apo ndërtojmë infrastrukturën, i marrim
peisazhit “hapësirën jetësore” dhe kështu ndikojmë në klimën, ajrin, ujin, florën dhe
faunën. Nga ana tjetër vet ridestinimi i sipërfaqeve mundëson rregullimin e zonave
ekologjikisht të ngarkuara dhe zonat e dëmtuara.
Duhet të anohet, nënkuptohet, të hargjohen të gjitha mundësitë e planifikimit të
qëndrueshëm ekologjik dmth të mos mirren ato veprime të cilat do të kishin mundësi të
shkatërronin ekosistemin. Gjatë planifikimit është shumë e nevojshme që gjithënjë të
vlersohen humbjet ekologjike të mundshme si shkaktarë të qëllimeve të caktuara të planit.
Në harmoni me të duhet të merren vendime për masat, të cilat në mënyrë kualitative apo
kuantitative do ti plotësojnë ato humbje. Bazat e planifikimit të përgjegjshëm ekologjik
mund që të përpunohen me hulumtimin e gjendje ekzistuese.64

Figura 30. Kursimi i sipërfaqeve me forma të dendura të vendbanimeve dhe ndërtimit 65
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Figura 31. Zvogëlimi i shpenzimit të energjisë dhe ndotja e rrethinës me shfrytëzimin e
energjentëve ekologjikishtë të pranueshme66

Figura 32. Mbrojtja e ujërave të hapura dhe hapësirës që posedohet67

Figura 33. Largimi/Kanalizimi i reshjeve në tokë dhe në ujëra nëntoksorë68
66
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4.4.7 Komoditeti
Mundësitë dhe përparësia e mobilitetit të këmbësorëve hasin në disa pengesa psh. mungesa
e lidhjes së shtigjeve, anashkalimet, pengesat ndërtimore ose ndikimet klimatike. Krjet kjo
e kufizon hapësirën e lëvizjes së këmbësorit ose e vë atë në pozitë jo të favorshme se llojet
e tjera të trafikut. Prandaj është shumë me rëndësi që të krijohen parakushte të cilat
stimulojnë mobilitetin e këmbësorve dhe u japing përparësi në rendin hapsinorëfunksional. Gjithësesi duhet të insistohet në barabarësi të këmbësorëve.

Tabela 10. Shembujt negativ dhe positiv të komoditetit 69
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4.4.8 Sipërfaqet ujore
Trajtimi i hapësirave publike përgjatë lumit “Nerodime”
Lumi “Nerodime ”, i cili e tangjenton zonën e përcaktuar me PRRU, duhet të trajtohet për
shfrytëzim publik te hapësirës se breglumit. Nga analiza e gjendjes ekzistuese vërejmë se:
• Shtrati i lumit bart hedhurina të ndryshme,
• Breglumi përgjatë sipërfaqes ujore është i pashfrytëzueshëm, Urbn “Zona e I-rë” Kaçanik
• Sipërfaqja e rregulluar e shtratit të lumit nuk përfshin të gjithë zonën,
• Dëmtime të mëdha të argjinaturave dhe ngushtimi i sipërfaqes absorbuese ujore,
• Ndërtimi i strukturave të ndryshme të cilat pengojnë vizuarat në zonë,
• Sipërfaqja dhe përpunimi ekzistues i pjesës së rregulluar të shtratit të lumit, ka rezultuar i
suksesshëm në reduktimin e vërshimeve.
Ndërsa veprimet që duhet marr janë:
• Pastrimi i mbetjeve përgjatë bregut të lumit, dhe përgjatë shtratit të lumit,
• Krijimi i hapësirës publike nëpërmjet rregullimit dhe përpunimit adekuat të shtigjeve dhe
hapësirave për pushim.
• Vazhdimi i rregullimit të shtratit të lumit në dy segmentet në veri, dhe jug si dhe zgjerimi
i tij në disa anekse në mënyrë që të zhvillohet ekosistemi në këto ujra (shih foton poshtë).

Figura 34. Gjendja ekzistuese e shtratit të Lumit Nerodime dhe ajo e propozuar.
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4.5 Arkitektura e qëndrueshme
Me kalimin e kohës procesi i ndërtimit dhe dizajnit arkitektonik ka evoluar në masë të
madhe por me të është paraqitur nevoja për ruajtjen e natyrës. Arkitektura e qëndrueshme
është arkitektura që kërkon të minimizojë ndikimet negative mjedisore të ndërtesave me
përdorimin efikas të materialeve, energjisë, dhe ekosistemit në përgjithësi. Arkitektura e
qëndrueshme përdor një qasje të vetëdijshme për ruajtjen e energjisë dhe ekologjisë në
mjedis. Ideja e qëndrueshmërisë, ose dizajnit ekologjik, është të sigurojmë që veprimet
tona sot nuk do të pengojnë mundësitë e gjeneratave të ardhshme.
Efikasiteti i energjisë gjatë tërë ciklit të jetës së një ndërtese është qëllimi më i rëndësishëm
i arkitekturës së qëndrueshme. Arkitektët përdorin shumë teknika të ndryshme pasive dhe
aktive për të reduktuar nevojat energjetike të ndërtesave dhe për të rritur aftësinë e tyre për
të kapur ose gjeneruar energjinë e tyre. Një nga çelësat për të shfrytëzuar burimet
mjedisore lokale dhe për të ndikuar tek faktorët e lidhur me energjinë, si drita, nxehtësia
diellore dhe ventilimi është shfrytëzimi i analizës së vendqëndrimit. Materialet e
riciklueshme të cilat përdoren gjatë projektimit janë: druri, betoni, qelqi etj. Megjithatë,
arkitektura e qëndrueshme përfshin shumë më tepër sesa vetëm materialet e përdorura.
Arkitektura e qëndrueshme gjithashtu fokusohet në mënyrën se si energjia do të përdoret
për strukturën dhe si ta ruajë efektivisht atë. Ky proces përfshin sigurimin e ndërtimit me
izolim të shkëlqyeshëm dhe përdorimin e strehëve që krijojnë hije dhe veprojnë si ftohës të
ndërtimit pasiv.
Ndërtesat e qëndrueshme gjithashtu mbështeten shumë në energjinë diellore ose në burime
të tjera alternative të energjisë. Gjithashtu, përdorimi i materialeve të ndërtimit natyral dhe
riciklues i kombinuar me burimet e ripërtëritshme të energjisë zakonisht bëjnë ndërtime të
qëndrueshme shumë më të lira për të ndërtuar dhe mirëmbajtur.
Përveç përfitimeve për mjedisin dhe kursimet e kostos, një nga përfitimet më të mëdha të
arkitekturës së qëndrueshme është se stili dhe dizajni nuk duhet të komprometohen nga
theksi mbi materialet natyrore dhe ruajtjen e energjisë. Në fakt, arkitektura e qëndrueshme
e vë theksin në jo vetëm stilin dhe dizajnin, por edhe inovacionin.
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Kjo ka bërë që shumë prej ndërtesave të qëndrueshme të bëhen të njohura për pamjen e
tyre mbresëlënëse. Siç mund ta shihni, arkitektura e qëndrueshme siguron jo vetëm një
alternativë eko-miqësore ndaj teknikave tradicionale të ndërtimit, por gjithashtu ka shtuar
efikasitetin e energjisë. Nuk ka dyshim se arkitektura e qëndrueshme është rruga e së
ardhmes dhe do të bëhet më e përhapur, derisa shqetësimi për mjedisin rritet.

Foto 12. Arkitektura e qëndrueshme (foto web70)

Pra parimet e aritekturës së qëndrueshme janë:

1. Ripërdorim
2. Reduktim
3. Riciklim
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https://www.slideshare.net/arundathipinky1/sustainable-architecture-
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-Panelet solare: Paisjet aktive diellore si panelet diellore fotovoltaike ndihmojnë në
sigurimin e energjisë elektrike të qëndrueshme për çdo lloj përdorimi. Panelet solare
energjinë e gjenerojnë nga dielli, sa më shumë të ketë diell, aq më shumë fitohet energji.
Panelet gjenerojnë energji edhe në hije,por në sasi shumë më të vogël. Prodhimi elektrik i
një paneli diellor varet nga orientimi, efiçenca, etj.

Foto 13. Panelet solare (foto web71)

Orientimi i kolektorëve duhet të jetë ashtu që kolektori të jetë në gjendje që sa më shumë
kohë gjatë ditës të absorbojë rrezet e diellit. Në hemisferën veriore, në të cilën gjendet
Kosova, kolektorët duhet të orientohen kah jugu në azimut. Është me rendësi të përmendet
se këndi i kolektorit në krahasim me rrafshin horizontal nuk mund të jetë më i vogël se 20°
për shkak se ka mundësi që kolektori për shkak të pjerrtësisë së vogël të mbulohet me
papastërti dhe uji i shiut nuk mund ta pastrojë atë.
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https://quote.com/solar/questions/
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-Kulmet e gjelbërta: Janë elemente që aplikohen më së shumti si faktorë të arkitekturës së
qëndrueshme. Përdorimi i kulmit të gjelbërt ka shumë benifite si: ruajtja e eneregjisë
(izolues për objektin që redukton kërkesat e ftohjes dhe ngrohjes), shendeti (përmisimi i
cilësisë së ajrit, më pak ndotje të ajrit), zbukures (përveq që kursejmë energji, ato janë
estetikë në vete), bëhen habitat për shumë krijesa (duke u siguruar atyre banim dhe
ushqim) etj.
Kulmet e gjelbra pakësojnë fluksin e nxehtësisë përmes kulmit, dhe më pak energji për
ftohje ose ngrohje mund të çojë në kursime të konsiderueshme të kostos. Hedhja e
sipërfaqes së jashtme të zarfit të ndërtesës është treguar të jetë më efektive sesa izolimi i
brendshëm. Në verë, kulmi i gjelbër mbron ndërtesën nga nxehtësia e drejtpërdrejtë
diellore. Në dimër, kulmi i gjelbër minimalizon humbjen e nxehtësisë nëpërmjet izolimit të
shtuar në çati. Konservimi i energjisë përkthehet në më pak emetime të gazrave serrë.
Mbulesa e gjelbër mund të zgjasë jetëgjatësinë e një kulmi duke mbuluar membranën
hidroizoluese me bimësi. Kjo e mbron membranën nga rrezatimi ultravjollcë dhe dëmtimi
fizik.

Foto 14. Benefitet e kulmeve të gjelbërta (foto web.72)
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https://www.soils.org/discover-soils/soils-in-the-city/green-roofs
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4.6 Hapësira-Strukturë
Fleksibiliteti përbrenda hapësirës – Skica I

Figura 35. Fleksibiliteti i organizimit të blloqeve banesore- orientimi lindje perëndim

Orientimi lindje perëndim- orientimi i objekteve në drejtimin lindje-perëndim mundëson
krijimin e vizurave të pastërta të njësive tjera të zonës urbane ndaj lumit. Kështu objektet
nga ana veriore mund të mbrohen duke i organizuar në formë të galerisë së jashtme, kurse
kthinat kryesore mund të orientohen nga jugu, gjithashtu shfrytëzohen edhe perëndimi dhe
lindja. Etazhiteti i objekteve është P+5 ku respektohen edhe lartësia dhe distanca mes
objekteve, gjithashtu edhe sipërfaqja ndërtimore ndaj asaj gjelbëruese, pastaj përcjellja e
vijës ndërtimore dhe asaj rregulluese etj. Kjo formë e organizimit të objekteve shkon
ndesh me kërkesat e qytetarëve pasi që përgjatë rrugës “Ismajl Raka” ndërprehet shtrirja e
lokaleve të vogla afaristo-biznesore e ku kërkesa ishte që të ruhet vazhdimësia e atyre
bizneseve të vogla që siguron dhe kafshatën për shumë qytetarë të kësaj zone të banimit.
Te këto objekte nuk ka nevojë për shkallëzime në objekteve sepse nuk krijohet monotoni
nga gjatësia e tyre vetëm nëse ato bëhen për qëllime funskionale.
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Fleksibiliteti përbrenda hapësirës – Skica II

Figura 36. Fleksibiliteti i organizimit të blloqeve banesore-forma e hapur
Forma e hapur – e blloqeve banesore gjithashtu mundëson krijimin e vizurave të pastërta
të njësive tjera të zonës urbane ndaj lumit. Kështu objektet vendosen në hapësirë në
drejtimin veri-jug që është më e përshtatshme për organizimin e blloqeve banesore pasi në
dy ballinat kryesore vendosen kthinat krysore të banesave. Etazhiteti i objekteve është P+5
ku respektohen edhe lartësia dhe distanca mes objekteve, gjithashtu edhe sipërfaqja
ndërtimore ndaj asaj gjelbëruese, pastaj përcjellja e vijës ndërtimore dhe asaj rregulluese
etj.
Kjo formë e vendosjes së objekteve përshkon vijat rrethuese të parcelave ndërtimore dhe
edhe pse e ndërprerë vazhdon të ruaj pak nga gjendja burimore pra e vendosjes së lokaleve
të vogla afaristo-biznesore që është edhe pjesa kryesore apo arteria kryesore e qytetit të
Kaçanikut.
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Fleksibiliteti përbrenda bllokut banesorë– Të gjitha blloqet janë të projektuara në
mënyrë fleksibile, pra përbëhen prej njësive volumetrike ku varësishtë prej fasadave të
jashtme përkatësishtë lojën me njësi volumetrike krijohen fasada atraktive duke krijuar
kështu një objekt të bukur modern bashkkohorë. Një njësi volumetrike përveq
komunikimit vertikal dhe atij horizontal përmban dy njësi banesore me nga 4 dhoma dhe
mund të strehoen nga 12-16 persona në këto dy njësi banesore.

Figura 37. Organizimi i njësive volumetrike tek pjesa me seksione
Funksionaliteti – duke u referuar edhe te kërkesa e qytetarëve që pjesa e përdhesës të
ruhet për zhvillimin e aktiviteteve të vogla biznesore është paraparë që përdhesa dhe kati i
parë të jenë të destinuara për lokale afariste dhe zhvillim të ndërmarrjeve të vogla
biznesore. Bodrumi është shfrytëzuar për vendosjen e parkingjeve nëntokësore ku
mundëson vendosjen e një numri të madh të veturave, njëkohësishtë duke mos cenuar
hapësirat gjelbëruese dhe ato rekreative ne mungesë të parkingjeve.
Secili bllok i banimit i ka qasjet e veta përkatësishtë nga dy qasje për raste emergjente. Në
këtë nivel zbresim përmes rampave, ndërsa katet dy deri në pesë shfrytëzohen për banim.
Koncepti i zhvllimit të këtyre etazhave rrjedh prej konfiguracionit të terenit në qytetin e
Kaçanikut pra zhvillimi i objekteve terasore.
Pjesa e banimit është e zgjidhur me seksione ku cdo seksion ka nga dy banesa, si dhe një
pjesë e objektit e cila është e orientuar në veri përkatësishtë në Bllokun 3 ajo është e
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zgjidhur me galeri për shkak të diellosjes dhe standarteve të banimit. Lartësia e etazhave
variron nga 2.7-3m varësishtë prej shtresave të nevojshme të kulmeve të gjelbërta. Qasjet
në banim janë nga pjesa e pasme e objektit përkatësishtë nga hapësirat rekreative
gjelbëruese, hyrjen janë të veqanta për secilin seksion e cila përveq shkallëve kundër zjarrit
posedon edhe ashensorin.
Lartësia e objektit –

Figura 38. Etazhiteti i objektit dhe distanca nga vija e parcelës
Shfrytzushmëria e parcelës – koeficienti i shfrytëzueshmërisë së parcelës është 40%
sipërfaqe ndërtimore dhe 60% sipërfaqe gjelbëruese.

Figura 39. Koeficienti i shfrytëzueshmërisë së parcelës
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Figura 40. Koeficienti i shfrytëzueshmërisë së parcelës tek blloku i parë
Forma e kulmit – kulmet të gjitha janë të rrafsha të gjitha të pashfrytëzueshme me të
gjitha shtresat e nevojshme për funksionim normal të objektit dhe pa probleme. Kulmet e
rrafshta ndikojnë edhe në humbjet e energjisë duke shërbyer edhe si një rregullatorë i
nxehtësisë pasi që gjatë dimrit ruan nxehtësinë mbrenda kthinave kurse gjatë verës ruan
freskinë nëpër kthinat e banimit pra shërben si një rregullatorë termik.

Figura 41. Detaji i kulmit të rrafshtë

81

Figura 42. Detaji i funksionimit normal të kulmit të rrafshtë
Materialet – materialet të cilat janë aplikuar në këto blloqe janë druri i cili gjen aplikim
nëpër fasadë të objekteve duke I dhënë ngrohtësi objektit në aspektin visual dhe duke u
shkrir me natyrën e bukur përreth natyrë e cila e rrethon në të katër anët qytetin e
Kaçanikut.
Pastaj kemi aplkimin e fasadave strukturale me material kryesor qelqin, një material që
gjen një aplikim të jashtzakonshëm ditëve të sotme, material I cili përveq që siguron
ndriçim të mjaftueshëm në hapësirat e mbrendshme (ndikon edhe në kursimin e energjisë
elektrike) ai reflekton edhe natyrën e e bukur përreth duke i shkrir këto blloqe të banimit
me natyrën e bukur përreth.
Përvec këtyre materialeve kemi edhe aplikimin e fasadës së bardhë dhe të hirtë ngjyra këto
të cilat kombinohen për të arritur ritme të ndryshme nëpër fasada të këtyre blloqe të
banimit.
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Figura 43. Detaji i murit dhe mveshja e tij me materialin e drurit
Forma e dritareve – nëse shohim një sekuencë të njërës prej fasadave vërejmë se forma e
të gjitha dritareve është e ngjashme pra janë dritare të vendosura vertikalishtë dhe me
gardhin mbrojtës nga qelqi të cilat përveq qe ndikojne ne estetik të objektit ato sigurojnë
ndriçim të mjaftushëm të kthinave të mbrendshme dhe vizura më të bukura dhe të pastra të
hapësirave të jashtme.

Figura 44. Sekuencë e fasadës së njërit prej blloqeve të banimit
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5. REZULTATET

Rezultatet e këtij punimi janë shumë të mëdha nëse do të trajtohej kjo zonë në mënyrën e
njejtë se si është ofruar zgjidhja e problematikave të ndryshme që hasen aty, pra duke
ofruar lehtësim të jetesës në këto hapësira që njihet edhe si zona qëndrore dhe kryesore e
qytetit përkatësishtë zona e parë e qytetit.

Respektimi i vijës ndërtimore, arkitektura moderne, arkitektura e qëndrueshme, aplikimi i
materialeve të ngrohta – druri, aplikimi i qelqit si pasqyrim i peisazhit përreth, hapësirat
rekreative sportive, shëtitoret, vendparkingje të shumta, sheshi, lumi, pesazhi i bukur
përreth, diellosja adekuate e objekteve, orientimi i objekteve, zhvillimi i objekteve terasore
duke imituar dhe terenin e qytetit të Kaçanikut, të gjitha këto janë faktorë të shumtë dhe
shumë të rëndësishëm në përmisimin e jetesës në ato hapësira, ku përveq faktorit
funksional rëndësi e madhe i është kushtuar edhe faktorit estetik përkatësishtë arkitekturës
moderne bashkkohore si dhe faktorit ekonomik.

Faktori funksional nga mënyra e trajtimit të funksionit të objekteve ekzistuese ku në të
gjitha rastet është ruajtur funksioni i tyre primar pra ne 2 etazhe janë paraparë zhvillimi i
bizneseve të vogla dhe të mesme si: kafiteri, markete, barnatore, butiqe të ndryshme, zyre
bankare, e shumë funksione të ndryshme esenciale për lehtësimin e jetesës për banorët
përreth duke e ruajtur kështu funksionin primar ekzistues në këto hapësira dhe duke ruajtur
ato pak aktivitete që kanë patur këta banorë përreth.
Parkingjet nëntokësore, kulmet e rrafshta të cilat shfrytëzohen nga banorët e blloqeve të
banimit, hapësirat rekreative sportive përbrenda zonës, hapësirat gjelbëruese ndikojnë në
funksionimin normal të jetesës në këto hapësira.
Faktori estetik nga mënyra e trajtimit të fasadave të objektit, loja e gabariteve të objektit –
shkallëzimi i formave dhe vëllimeve duke imiturar edhe konfiguracionin e terenit në
Kaçanik, aplikimi i materialeve të ngrohta dhe miqësore me mjedisin, integrimi i
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hapësirave gjelbëruese në objekt, hapje të mëdha në gabarite të objekteve duke ndikuar në
aspetin emocional të njeriut duke e afruar atë edhe më shumë me natyrën janë faktor
estetik dhe esencial për zhvillimin e jetesës normale për banorët e këtyre zonave.

Aplikimi i drurit në fasadë si një material shumë i ngrohtë dhe miqësor me mjedisin si dhe
një material i cili në ditët e sotme gjen aplikim të jashtëzakonshëm nëpër objekte qoftë si
material i drurit apo edhe si imitim i tij nëpër fasada strukturale të objekteve. Aplikimi i
drurit ndikon edhe në mishërimin e objektit me hapësirat e bukura gjelbëruese përreth duke
ndikuar kështu në shkrirjen e gabariteve dhe lartësisë së tyre me lokacionin dhe terenin e
bukur përreth. Aplikimi i këtyre materialeve të ngrohta ndikon edhe në aspektin psiqik tek
njerzit ku reflekton qetësi si dhe afërsi me natyrën.

Qelqi si një material reflektues gjen aplikim të madh në katet përdhesë përkatësishtë në
pjesën ku zhvillohen aktivitet e ndryshme dhe të përditshme, përmes fasadës strukturale ai
reflekton peisazhin e bukur përreth edhe mbrenda hapësirave të banimit, gjithashtu edhe
nëpër terasa të objekteve si dhe në hapjet vertikale (dritareve të mëdha vertikale në
hapësirat e banimit) duke duke forcuar lidhjen e njeriut me natyrën.

Hapjet në objekt të gjjitha janë të trajtuara përmes ritmeve të ndryshme duke ndikuar
kështu në aspektin estetik si dhe duke parandaluar monotoninë e fasadave, te gjitha hapjet
janë trajtuar me kujdes ku së bashku me terasat krijojnë “lojëra të bukura” nëpër fasada të
objekteve. Shumica e hapjeve janë vertikale duke ndikuar në lidhjen e hapësirave të
jashtme me ato të mbrendshme. Depërtimi i dritës natyrore në të gjitha hapësirat në objekt
ndikon edhe në aspektin ekonomik sepse kursimet e energjisë janë më të mëdha nga
penetrimi i rrezeve të diellit të cilat ndikojnë sadopak edhe në ngrohje të objektit.

Aplikimi i kulmeve të gjelbërta përveq në faktorin estetik ndikojnë edhe në faktorin e
efiqiencës së energjisë, sepse do të ndikonte në përmisimin e ajrit si dhe zhvillimin e
ekosistemit dhe njëkohësisht si termoizolues dhe izolues akustik. Kulmet e gjelbërta janë
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faktorë të jashtëzakonshëm në zhvillimin e një jetese normale mbrenda hapësirave të
banimit, ato ndikojnë në shumë faktorë si atë estetik, poashtu edhe atë ekonomik. Kulmet e
gjelbërta janë izolues të mirë duke ndikuar edhe në kursimet e energjisë pasi që gjatë
dimrit ruajnë nxehtësinë mbrenda pjesëve të banimit, kurse gjatë verës sjell freski mbrenda
këtyre hapësirave. Ndikojnë pozitivisht në përmirsimin e cilësisë së ajrit, zhvillimin normal
të ekosistemit, etj.
Nga gjendja aktuale në këtë zonë jetojnë rreth 700 banorë nëpër shtëpi individuale dhe
banim kolektiv. Objektet banesore të propozuara përveq kushteve të cekura më lartë do të
ofrojnë banim kualitativ për rreth 2050 banorë.
Kjo zonë është ndarë në katër blloqe banimi. Zgjerimi i rrugëve, vendparkingjet, shëtitoret,
banimi kualitativ, banesat terasore, do të ishin atraksion i vërtet për banorët e zonës dhe
qytetit në përgjithësi. Gjithashtu aplikimi i arkitekturës moderne bashkkohore jep rezultatin
e vet pasi qe mund të tërhjek vëmendjen tek vizitorë të ndryshëm sepse edhe distanca ndaj
monumenteve kryesore kulturore të qytetit si “Kalaja e qytetit” dhe “Xhamia Koxha Sinan
Pasha” është shumë e vogël (shtrihen përgjatë rrugëve që kufizojnë zonën e trajtuar në këtë
punim) dhe kështu do të vihej në pah edhe më shumë rëndësia e tyre, pra trajtimi adekuat i
kësaj zone ndikon në krijimin e një epiqendre për qytetin e cila do të ndikoj në
përmirësimin e jetës së banorëve në aspektin ekonomik dhe social.
Dhe si përfundim vijmë se parandalimi sa më i hershëm i ndërtimeve pa leje dhe pa kushte
të duhura të banimit (mos respektimi i distancave mes objekteve, dhoma pa dritare,
orientim jo adekuat i hapësirave të banimit-veri i pastër, mungesa e vendparkingjeve,
mosrespaktimi i vijës ndërtimore dhe vijës rregulluese, forma dhe vëllimi objekteve,
aplikimi i llojllojshmërisë së ngjyrave dhe materialeve në fasadë, mosrespektimi i ritmeve
dhe hapjeve në fasada të objekteve, mungesa e hapësirave gjelbëruese dhe hapësirave për
zhvillim të aktivitetve sportive e rekreative), mosrespektimi i të gjithë këta faktorëve
esencial për zhvillimin e një jetese normale do të kenë impakt negativ me kalimin e kohës
e cila do të ndikojë edhe në edukimin dhe zhvillimin e gjeneratave të reja.
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6. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Meqenëse për një vit kam ushtruar punën si zyrtare për leje ndërtimore dhe jam
ballafaquar direkt me kërkesat e parashtruara atëherë zgjidhja e ofruar nga ana ime për
këtë bllok banimi do të ishte jetike dhe esenciale për këtë pjesë të qytetit sepse nëse kësaj
pjese të qytetit nuk i ofrohet zgjidhje dhe paraqitja e gabariteve të objekteve atëherë zona
kryesore e qytetit do të degradohet nga ndërtimi i egër dhe pa ndonjë plan të caktuar duke
vështirësuar kështu jetën e banorëve dhe duke ndikuar negativishtë në pamjen estetike të
qytetit.
A duhet të merren masa për ndaljen e ndërtimit të objekteve shumëbanesore?
Padyshim që po, deri sa të ofrohet një zgjidhje adekuate për këtë zonë duhet të ndalen të
gjitha ndërtimet, pasi që objektet të cilat janë ndërtuar nuk plotësojnë asnjë kusht të
banimit normal (mungesa e parkingjeve, shfrytëzueshmëria e parcelës, orientimi i
objekteve, rrespektimi i vijave ndërtimore dhe atyre rregulluese, hapësirat rekreative dhe
atyre gjelbëruese, distance mes objekteve etj, ka objekte shumëbanesore distance e të
cilave nuk e kalon 3 m nga njëra tjetra.)
Të gjitha këto ndërtime janë duke u bërë me qëllimin e rritjes së popullimit në qytet,
personalisht mendoj se qyteti duhet të zgjerohet edhe në zonat e tjera përkatsishtë nga
fshatrat ku ka ende sipërfaqe të lira dhe në drejtimin kah edhe është duke u zhvilluar
infrastruktura rrugore, meqenëse qyteti karakterizohet me një pozitë gjeografike të
papërshtatshme për zgjerim sepse në të katër anët kemi ngritje të ashpër të relievit, pra e
vetmja mundësi e zgjerimit është përgjatë brigjeve të lumenjëve “Nerodime” dhe
“Lepenc”.
Meqenëse jemi në prag të ndryshimit të Planit Zhvillimor Komunal dhe Hartimit të Hartës
Zonale, mendoj se ndryshimit duhet të bëhen tani në këto dokumente të planifikimit dhe
zgjerimi i qytetit të jetë i përqendruar edhe në zonat tjera rrethuese dhe jo vetëm në këtë
zonë andaj komuna e kaqanikut duhet të ndërrmarr me kohë hapat e duhur për mos lejimin
e degradimit të qytetit më përgjithësi.
Andaj propozimi im për këtë zonë përveq që do të ofronte kushte më të mira për banim dhe
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në bazë të standarteve evropiane, do të ndikonte edhe në aspektin estetik duke e bërë këtë
zonë atraktive për jetesë duke e fituar rolin e epiqendrës së qytetit.
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